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ABSTRACT
The impact of information technology on productivity of SME-s in this thesis will be:
Review trends of development of information technology and the impact of information
technology on the productivity of SME-s, the importance of information technology as a
strategic resource to SME-s the resources with which SME-s can create decisive advantage
over the competition in the market, identifying strengths and weaknesses theory that
provides information technology, information technology equipment, which can be used
in Kosovo as an important component in development of SME-s, explaining how they are
interrelated various factors and how SME-s through investment in IT and improving their
services. In this study we used a mix of qualitative and quantitative methods of research.
Through qualitative and critic review of the literature created a theoretical basis related to
the challenging research topic which is used several times during the research and writing
of the thesis. Quantitative research is based on interviews that were used questionnaire with
specific questions and critical issues related to the study.

While through quantitative research it has been developed base on which is based the whole
research, quantitative research is used as a supporting element and verification of
hypotheses raised in this topic. Specifically through quantitative research are derived
advantages and shortcomings of information technology in the productivity of SME-s.
Both forms help in addressing of research questions posed to the topic and concluded that
adequate intake of decisions on how to improve the productivity of information technology
in SME-s. The findings of this research justify the need for the establishment of facilities
in this regard by providing a decision-making support tool, which among other things will
also affect the shape of how decision makers in SME-s perceive the problem.
By then, it is reflected rather than investing in information systems technology SME-s in
Kosovo, how much prefer investments in technology and information systems in the
productivity of SME-s for economic development. In this thesis is given a comparative
statement regarding technologies used by SME-s and the advantages of using advanced
technology and were finally given the conclusions and recommendations of the current
situation and future aswall.
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ABSTRAKT
Ndikimi i teknologjisë së informacionit në produktivitetin e NVM-ve në këtë punimi do
të jetë: Pasqyrimi i trendëve të zhvillimit të teknologjisë së informacionit dhe ndikimi i
teknologjisë së informacionit në produktivitetin e NVM-ve, rëndësia e teknologjisë së
informacionit si resurs strategjik në NVM-të me të cilin resurse NVM-të mund të krijojë
përparësi vendimtare ndaj konkurrencës në treg, identifikimi teorik i përparësive dhe
mangësive që i ofron teknologjia e informacionit, pajisjet e teknologjisë së informacionit,
të cilat mund të përdoren në Kosovë si komponentë e rëndësishme në zhvillimin e NVMve, shpjegimi se si janë të ndërlidhur faktorët e ndryshëm dhe se si NVM-të përmes
investimit në IT dhe përmirësimii shërbimeve të tyre. Në këtë studim është përdorur një
përzierje e metodave kualitative dhe kuantitative të hulumtimit. Përmes shqyrtimit kritik
dhe kualitativ të literaturës është krijuar një bazë teorike e ndërlidhur me problematikën e
temës së hulumtimit e cila është shfrytëzuar disa herë gjatë hulumtimit dhe gjatë procesit
të shkrimit të temës.

Pjesa kuantitative e hulumtimit është bazuar në intervista ku janë shfrytëzuar pyetësor me
pyetje konkrete dhe kritike të ndërlidhura me problematikën e studimit. Derisa me anë të
hulumtimit kuantitativ është arritur të krijohet bazamenti mbi të cilin është bazuar i tërë
hulumtimi, pjesa kuantitative e hulumtimit është përdorur si element mbështetës dhe
verifikues i hipotezave të ngritura në këtë temë. Konkretisht përmes hulumtimit kuantitativ
janë nxjerrë përparësitë dhe mungesat të teknologjisë së informacionit në produktivitetin
e NVM-ve. Të dy format e hulumtimit ndihmojnë në adresimin e pyetjeve të parashtruara
të temës dhe konkludojnë se edhe marrja adekuate e vendimeve për mënyrën e përmirësimit
teknologjisë së informacionit në produktivitetin e NVM-ve. Të gjeturat e këtij hulumtimi
e arsyetojnë nevojën për krijimin e lehtësirave në këtë drejtim duke ofruar një mjet
mbështetës të vendimmarrjes, i cili pos të tjerash do të ndikoj edhe në formën se si vendimmarrësit në këto NVM që e përceptojnë problemin. Më pastaj, është pasqyruar se sa po
investojnë në teknologjinë e sistemeve të informacionit NVM-të e Kosovës, sa i preferojne
investimet në teknologjinë dhe sistemet e informacionit në produktivitetin e NVM-ve për
zhvillimin e ekonomisë. Në këtë punim është dhënë një pasqyrë krahasuese lidhur me
III

teknologjitë e përdorura nga NVM-të dhe përparësitë që ofron përdorimi i teknologjisë më
të avancuar dhe në fund janë dhënë konkludimet dhe rekomandimet, mbi gjendjen aktuale
dhe të ardhmen.
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NVM - Ndërmarrjet e Vogla dhe Mesme në vendin tonë ndahen sipas numrit të
punësuarëve, 1 – 9 të punësuar quhen mikro ndërmarrje këto ndërmarrje hyn si ndërmarrje
të vogla, 10 – 49 të punësuar quhen ndërmarrje të vogla, 50 – 249 të punësuar quhen
ndërmarrje të mesme.

MSI - Menaxhimi i Sistemeve të Informacionit është grup apo komponentë reciproke e
cila duke punuar grumbullonë, proceson, fut në depo dhe distribuon informatat dhe pastaj
përkrah marrjen e vendimeve në ndërmarrje.

SI - Sistemet e Informacionit është një grup i komponentëve të ndërlidhura që mbledhin,
manipulojnë dhe shpërndajnë të dhënat dhe informacionet dhe japin komente (feedback)
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IT - Teknologjia e Informacionit është një koncept i gjërë që merret me aplikimin e
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rrethanave në ambientin jetësor në përputhje me nevojat e tij.
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1. HYRJE
Për marrjen e vendimeve cilësore është e nevojshme të njihen llojet e ndryshme të
informatave mbi teknolgjinë informative në produktivitetin e NVM-ve dhe mjedisin e tyre,
siç janë: dispozicioni i pajisjes dhe fuqisë punëtore ose vlerësimi i madhësisë së tregut për
ndonjë prodhim apo shërbim të caktuar. Në këtë rast janë të nevojshme informatat e plota
dhe cilësore, që njëherësh janë edhe të realizueshme me kohë, sepse as vendimi i drejtë,
por i vonuar nuk do të ketë efekte të dëshiruara. Për t’i përmbushur kërkesat e
konsumatorëve në tregun e sotëm ndërmarrjet duhet që vazhdimisht të përmirësojë
efikasitetin e punës dhe inovacionit. Mjedisi i biznesit vazhdon të ndryshojë, dhe
menaxheret duhet të skanojnë në tërësi mjedisin para së të vendosin për të investuar në
sistemet e teknologjisë së informacionit për produktivitetin e NVM-ve. Është me rëndësi
të njihen faktorët kryesorë që ndihmojnë në korrjen e suksesit kur investojmë në
teknologjinë e informacionit të produktivitet së NVM-ve. Qëllimet e këtij punimi në
kontinuitet janë:
-

Krijimi i një instrumenti apo vegle që do të ndihmojë NVM-të në rritjen e
efektivitetit dhe efiçiencës përmes përdorimit të drejtë të teknolgjisë informative.

-

Pasqyrimi i trendëve të zhvillimit të teknologjisë së informacionit, ndikimi i
teknologjisë së informacionit në produktivitetin e NVM-ve, rëndësia e teknologjisë
së informacionit si resurs strategjik në NVM-të me të cilin resurs organizata mund
të krijojë përparësi vendimtare ndaj konkurrencës në treg.

-

Identifikimi teorik i përparësive dhe mangësive që i ofron teknologjia e
informacionit, pajisjet e teknologjisë së informacionit, të cilat mund të përdoren në
Kosovë si komponentë e rëndësishme në zhvillimin e NVM-ve.

-

Shpjegimi se si janë të ndërlidhur faktorët e ndryshëm dhe se si NVM-të përmes
investimit në teknolgjisë informative dhe përmirësojnë shërbimet të tyre.
Janë parashtruar katër hipoteza:
1. Supozohet se NVM-të në Kosovë nuk e shfrytëzojnë në mënyrë efektive dhe

efiçiente teknologjinë e informacionit.

2. Teknologjia e informacionit mundëson qasje më të shpejtë në informata dhe në
një numër më të madh të burimeve të informacionit.
3. Përdorimi i teknologjisë dhe softuerëve do të mundësojë regjistrimin, përpunimin
edhe mirëmbajtjen më të lehtë të dhënave në proceset biznesore.
4. Teknologjia e informacionit e shfrytëzuar në mënyrë të duhur mund të shtojë
konsiderueshëm efektivitetin dhe efiçiencën e proceseve biznesore.

Për realizimin me sukses të qëllimeve të këtij punimi janë përdorë këto metoda:
1. Metodat kualitative – në këtë punim është shfrytëzuar literatura profesionale për
hulumtimet e mëparshme që lidhen me temën konkrete. Për këtë qëllim kam shfrytëzuar të
gjitha burimet e shkruara si: librat, broshurat, gazetat, revistat, burimet online, publikimet,
seminaret, intervistat etj.
2. Metoda kuantitative – mbledhja e të dhënave është bërë përmes instrumentit të
anketës. Anketimi ka qenë anonim dhe është kryer në lokalet e NVM-ve, aty për aty, në
një kohë të përshtatshme për mbledhjen e të dhënave. Pyetësori i anketës është përbërë nga
pyetjet e mbyllura, duke iu dhënë secilës pyetje alternativat e caktuara.

Ky punim ka kaluar nëpër këto faza:
•

Shqyrtimin e literaturës,

•

Analiza e të gjeturave nga literatura,

•

Hulmtimi eksplorativ,

•

Krahsimi i të gjeturave,

•

Sinteza e të gjeturave,

•

Propozimi i instrumentit mbështetës dhe

•

Diskutimi i pikave kyçe të hulumtimit.

Fillimisht është dhënë një përmbledhje e shkurtër për investimin në teknologjinë dhe
sistemet e informacionit në produktivitetin e NVM-ve si komponentë e rëndësishme për
zhvillimin e ekonomisë duke potencuar disa nga ato që janë shkruar dhe thënë nga autorë
1

të ndryshëm, studime dhe kërkime lidhur me investimin në teknologjinë dhe sistemet e
informacionit të produktivitetit të NVM-ve. Më pastaj, është realizuar një anketë me disa
NVM në Kosovë duke i pasqyruar praktikat e tyre për investimin dhe për aplikimin e
teknologjisë dhe sistemeve të informacionit në NVM-të e Kosovës, sa preferohet investimi
në teknologjinë dhe në sistemet e informacionit në produktivitetin e NVM-ve për
zhvillimin e ekonomisë. Në këtë punim është dhënë një pasqyrë krahasuese lidhur me
teknologjitë e përdorura nga NVM-të dhe përparësitë që ofron përdorimi i teknologjisë më
të avancuar dhe në fund janë dhënë përfundimet dhe rekomandimet.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
Në këtë studim është shqyrtuar literatura që përfshinë ndikimi i teknologjisë dhe sistemeve
të informacionit në produktivitetin e NVM-ve, në kontekste të ndryshme, faktorët që
ndikojnë në ndikimin e produktivitetit së NVM-ve, përdorimi i teknologjisë së
informacionit, menaxhimi i sistemeve të informacionit, aplikimi i teknologjisë informative
nëprocesin e planifikimit, analizës, implementimit dhe kontrollit në Ndërrmarjet e Vogla
dhe Mesme në Kosovë. Në pjesën e fundit të shekullit XX dhe fillim të shekullit XXI,
interneti dhe telefonat celular ndryshuan jo vetëm fytyrën e komunikimit, por edhe i dha
shtyrje rritjes ekonomike. Teknologjia e informacionit është duke luajtur një rol të madh
bashkëkohore në shoqërinë tonë. Teknolgjia e ka transformuar tërë botën në një fshat
global me një ekonomi globale. Teknologjia e informacionit i cila përfshinë teknologjinë e
informacionit dhe të komunikimit ndikon organizata në mënyra të ndryshme (Lucey, 2005).
Informacioni paraqet kuptimin themelor i cili përdoret shumë shpesh, si në jetën e
përditshme, ashtu edhe në shumë lëmenj e shumë disiplinave shkencore, teorive dhe
teknologjive te ndryshme (Beqiri, 1998). Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM) luajnë
një rol të rëndësishëm në ekonominë zhvillimin e një vendi. Disa teori të përpunuara në
lidhje në mes të informacionit teknologjisë, zhvillimit ekonomik dhe ndryshimit social
(Krasniqi, 2014). Pothuajse të gjithë janë dakord mbi rëndësinë e informacionit dhe
teknologjisë së komunikimit miratimit në NVM, ndërsa rëndësia e NVM-ve si motorë për
rritjen ekonomike është i njohur në mbarë botën (Berisha-Namani, 2009).
Produktiviteti në punë ka rëndësi të madhe në zhvillimin e shoqërisë njerëzore. Teknika e
vlerësimit të produktivitetit të punës në plan të parë varet prej nivelit për të cilin llogaritet
produktiviteti i punës. Vlerësimi i produktivitetit të punës në nivel të degës industriale dhe
në nivel të ekonomisë është i lidhur me vështrimet e shprehjeve të sasive efektive (Osmani,
2007). Qëllimi i shfrytëzimit të literaturës në këtë punim është se sa ndikon teknologjia e
informacionit në produktivitetin e NVM-ve dhe sa po aplikohet teknologjia e informacionit
në NVM-të e vendit tonë në tri pyetjet themelore që njëherit mund të konsiderohen si dy
objektivat kryesore të hulumtimit:
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➢ Pse duhet të studiohet kjo temë e hulumtimit?
➢ Çfarë do të kontribuoj ky hulumtimit?
➢ Sa përdoret teknolgjia informative në NVM-të e Kosovë?

2.1. Informacioni si burim strategjik i NVM-ve
Informacioni është burimi kryesor i cili përdoret shumë shpesh, si në jetën e përditshme,
ashtu edhe në shumë lëmi dhe disiplina shkencore të ndryshme (Beqiri, 1998).
Informacioni është resurs kryesor për produktivitetin e NVM-ve. Bashkësia e të dhënave,
kuptimi ose shenjat, të cilat pranuesit ia zvogëlojnë ose ia eliminojnë papritshmërinë dhe
pacaktueshmërinë të cilat ua mundëson veprimin duke bërë zgjedhjen me optimale nga
ngjarjet e mundshme me qëllim të ngritjes së kapacitetit të njohurive njerëzore për ngjarjen
e zgjedhore quhet informacion (Beqiri, 2011). Për marrjen e vendimeve cilësore është e
nevojshme të njihen edhe llojet e ndryshme të informatave mbi produktivitetin e NVM-ve
dhe mjedisin e tyre, siç janë dispozicioni i pajisjes dhe i fuqisë punëtore ose vlerësimi i
madhësisë së tregut për ndonjë prodhim apo shërbim të caktuar. Në këtë aspekt janë të
nevojshme jo çfarëdo informatash, por informata të plota dhe cilësore që njëherësh janë
edhe të realizueshme me kohë, sepse as vendimi i drejtë i vonuar nuk do të ketë efekte të
dëshiruara. Që informatat të mund të shfrytëzohen në mënyrë cilësore dhe të plotë është e
nevojshme dija, përkatësisht njohja e ligjshmërive, të rregullave dhe të veprimeve të
ndryshme që bëjnë të mundshëm shfrytëzimin racional të informatave për zgjidhjen e
detyrave afariste (Ceriq & Varga, 2014). Dija na ndihmon që të marrim vendime cilësore
në të gjitha nivelet, prej niveleve strategjike deri te ato operative (p.sh. ku do ta vendosim
repartin e ri ose si t’i menaxhojmë rezervat).
Menaxhimi i sistemit informacionit (MSI) duhet të sigurojë mbajtjen e të dhënave në një
vend, të sigurojë qasje të lehtë në të dhëna dhe procedimin e informacioneve të nevojshme
të cilat shërbejnë gjatë procesit së marrjes të vendimeve (Berisha, 2014).
Për marrjen e vendimeve nuk janë të mjaftueshme vetëm informatat, por është e nevojshme
edhe të njihen metodat për kërkimin e zgjidhjes optimale, simulimi i proceseve afariste ose
konsulltimi i ndonjë eksperti.
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Për grumbullimin dhe ruajtjen e shpejtë të informatave dhe kërkimin e përdorimit të
efektshëm me metodat dhe modelet që bëjnë të mundshëm marrjen e vendimeve cilësore,
është e domosdoshme teknologjia e informacionit.

2.1.1. Menaxhimi i sistemeve të informacionit

Qëllimi kryesor i një MSI është të ndihmojë menaxherët të përmbushin qëllimet e tyre, në
mënyrë që ata të mund të kontrollojnë, të organizojnë dhe planifikojnë në mënyrë më
efektive dhe më efiçiente proceset biznesore. Një MSI ju ofron menaxherëve informacionin
për marrjen e vendimeve efektive si dhe ju ofron feedback-un në lidhje me operacionet
ditore. Kështu, një MSI ju shton vlerë proceseve nëndërmarrje (Beqiri, 2011). P.sh. një
MSI prodhimi paraqet një bashkësi sistemesh të integruar që ndihmojnë menaxherët të
monitorojnë një proces prodhimi që të maksimizojnë vlerën e lëndëve të para, deri sa ato
të arrijnë në një produkt përfundimtar. Çdo ndërmarrje që zhvillimin e biznesit e mbështet
në informata është e interesuar për ndërtimin e sistemit informativ, i cili sistem do të
mbështetet në teknologjinë informative bashkëkohore, që do të ndihmojë në ndryshimin
pozitiv të mënyrës së marrjes së vendimeve në organizatë (Ceriq & Varga, 2014).
Për ndërtimin dhe zhvillimin e sistemit informativ në ndërmarrje ndikojnë faktorët, të cilët
e determinojnë sjelljen organizative lidhur me zhvillimin dhe pranimin e sistemit
informativ. Ndër faktorët më të rëndësishëm janë: faktorët e jashtëm, faktorët e brendshëm
dhe zhvillimi i sistemit. Faktorët e jashtëm janë nxitës për ndjekjen e trendëve
bashkëkohore të aplikimit dhe ndërtimit të sistemit informativ me teknologji informative
bashkëkohore. Këta faktor janë të rëndësishëm, sepse i mundëson ndërmarrjes të jetë në
hap me zhvillimin e ndërmarrjeve tjera konkurruese dhe të mbajë përformancat rrjedhëse
të zhvillimit. Njëri nga faktoret që ndikon është tregtia e jashtme. Faktorët e brendshëm i
paraqesin nevojat e brendshme të ndërmarrjes, përgatitjen dhe gatishmërinë e
menaxhmentit dhe të personelit brenda organizatës për ndërtim dhe zhvillim të sistemit
informativ në ndërmarrje. Zhvillimi i sistemit informativ është faktor i rëndësishëm që
varet nga gatishmëria e personelit dhe grupeve në pranimin e ndërtimit të sistemit
informativ.
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Raportet përmbledhëse nga MSI janë një nga burimet e informacionit të vlefshëm për
menaxherët dhe ndërmarrjet. Përdorimi i MSI përfshinë të gjitha nivelet e menaxhimit.
Kështu që ato ofrojnë mbështetje dhe lehtësim gjatë kontrollit të funksioneve së
organizatave për menaxherët. Çdo MSI është një bashkësi e integruar sistemesh, të cilat
janë të organizuara nëpërmjet linjave funksionale brenda një organizate. Kështu, një MSI
financiar përfshinë nënsistemet që kanë të bëjnë me raportet financiare, analizën e fitimit
dhe të humbjes, analizën e kostos, përdorimin dhe menaxhimin e fondeve. Shumica e
nënsistemeve funksionale ndajnë disa burime harduerike, të dhënat dhe personelin. Disa
nën-sisteme përfshijnë një zonë funksionale dhe janë për një qëllim të specializuar. Një
nga rolet e menaxherve të MSI është të rrisë efiçiencën e MSI duke përmirësuar integrimin
e nënsistemeve. P.sh. të njëjtat të dhëna mund të merren dhe mbahen nga dy departamente
me funksione të ndryshme (p.sh. lista e klientëve mbahet edhe nga departamenti i shitjeve
dhe nga ai i kontabilitetit (Ruseti, 2008).

2.1.2. Digjitalizimi dhe përpunimi i të dhënave

Teknolgjia e informacionit kompjuteret i përpunojnë të dhënat dhe i punojnë në formën
digjitale, sepse në këtë formë mund t’ë ruhen, kërkojmë, shfrytëzojmë dhe dërgojmë në
mënyrë më efikase dhe në largësi më të mëdha me anë të rrjeteve kompjuterike. Cilado
formë e të të dhënave – tekstin, fotografinë, animacionin ose zërin, mund ta digjitalizojmë
me anë të futjes nga tastiera, skanimit, digjitalizimit, zërit ose me kamera digjitale.
Informatat shfrytëzohen në reparte të ndryshme dhe në vende të ndryshme të punës në
ndërmarrje. Për NVM-të që kanë filiale në shumë vende, është e domosdoshme që baza e
të dhënave dhe sistemet e tyre të informacionit të mund t’i shfrytëzojë njëkohësisht një
numër i madh njerëzish. Rrjetet kompjuterike mundësojnë bartjen e njëkohshme të dhënave
në largësi të mëdha, gjë që shton në mënyrë të konsiderueshme, efektin e punës së NVMve dhe zvogëlon shpenzimet. Rrjetet kompjuterike bëjnë të mundshme edhe punën nga
shtëpia.
Rrjetat kompjuterike të NVM-ve inkuadrohen në rrjetin global, në internet, duke u
mundësuar të punësuarve qasjen në një numër të madh burimesh të informative dhe
komunikimin me blerësit potencial të prodhimeve ose të shërbimeve, me ekspert të të njëjtit
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regjion etj. Mundësia e shpalljes globale të dhënave multimediale ka bërë të mundshëm
marketingun elektronik dhe format e tjera të afarizmit elektronik. Prodhimet dhe shërbimet
mund të shndërrohen në forma digjitalë/e – siç janë informatat, softueri, muzika ose video
mund të barten lirë dhe shpejt me anë të internetit. E gjithë kjo shënon një ndryshim të
rëndësishëm në raport me mënyrën klasike të afarizmit. Ngecja në aplikimin e mjeteve dhe
të metodave kompjuterike si dhe të telekomunikimit në afarizëm paraqet rrezik të ngecjes
pas konkurrencës, gjë që shkakton humbje të pjesëve të tregut, e jo rrallëherë edhe mbylljen
e ndërmarrjeve (Ceriq & Varga, 2014). Në vazhdim, në këtë punim është paraqitur një
pasqyrë të teknologjive më të rëndësishme dhe mënyrave të shfrytëzimit së tyre në
produktivitetin e NVM-ve.

2.1.3. Trendët e teknologjisë së informacionit

Teknologjia e informacionit me zhvillimin e vet të hovshëm gjatë disa dekadave të fundit
ka vendosur shoqërinë post industriale dhe ka realizuar një ndikim të rëndësishëm në të
gjitha fushat e punës dhe të jetës së shoqërive të zhvilluara. Ndarjet e mjeteve të mëdha
për hulumtim dhe zhvillim rezultojnë me veprime, metoda, stabilimente dhe aplikime të
shumta inovative. Sistemet e informacionit, teknologjitë e informacionit janë vendosur në
organizata, këto sisteme nuk mund të jenë të izoluara nga çështjet e rëndësishme të tilla si
intelekti njerëzor, kultura, filozofia, politika dhe ndryshimet sociale-organizative.Burimet
e kufizuara të biznesit, nga njëra anë, dhe shqetësime të ndryshme dhe kërkesat e palëve të
ndryshme, nga ana tjetër, kanë çuar në një ngritje të sistemeve dhe teknologjisë të
informacionit (Babaheidari, 2007). Këtu do të pasqyrohen disa nga trendët më të
rëndësishme të zhvillimit kompjuterëve, rrjeteve kompjuterike, softuerëve dhe të dhënave.
Për të sendërtuar qëllimet si: realizimi i proceseve integruese në rrafshet shqiptare,
Shqipëria, Kosova, Diaspora, tejkalimi i barrierave të mosdijes dhe të atyre që janë rezultat
i ndarjes së kombit, promovimi i projekteve që rritin sienergjinë e kombit në të gjitha
fushat, zhvillimi i demokracisë, progresi ekonomik e integrimi në Evropë e më gjerë dhe
komunikimi me botën pa inferioritet, shoqëria shqiptare duhet të zhvillojë filozofinë mbi
të cilën bazohet shoqëria informatike (Mustafa, 1995).
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2.1.4. Kompjuterët

Procesorët e fuqishëm, zhvillimi intensiv i procesorëve grafik, memoria e madhe kryesore
e jashtme me qasje të shpejtë dhe mundësia e punës me multimedia bëjnë të mundshëm që
në kompjuterët e tavolinës dhe në ata të bartshëm të bëjnë përpunime shumë kërkuese dhe
të ndërlikuara, përpunimi i fotografive dhe i videoregjistrimeve ose puna me bazën e të
dhënave, ekranet gjithnjë më cilësore me rezolucion të madh japin fotografi të qetë me
sipërfaqe të madhe dhe me cilësi të lartë të ngjyrave (Ceriq & Varga, 2014).

Figura nr. 1. Kompjuteri dhe llaptopi
Burimi:(Ceriq & Varga, 2014)

Kompjuteri dhe paraqitja e ndonjë vlerë krahasuese të ngritjes së përformancës së
kompjuterëve me kalimin e kohës, sot performanca aktuale e kompjuterve është shumë e
mirë, psh. në ditën e sotme një kompjuter ka procesor me shpejtësi operative 3 Ghz, RAM
12 GB, Hard Disk 1 TB, Monitorin 3D, etj. Futja e natyrshme e të dhënave në kompjuter
dhe menaxhimi i punës së kompjuterit me anë të dorëshkrimit dhe të zërit merr një nxitje
të fuqishme në fillim të shekullit të njëzet dhe njëzet e një me zhvillimin e tabletë. Në këtë
aspekt kanë kontribuar vendosmërisht teknologjitë e njohjes së dorëshkrimit dhe të zërit.
Krijimi të ashtuquajturës “ngjyrës digjitale” dhe integrimi i saj në sistemin operativ ishte
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vendimtare për mundësimin e shfrytëzimit të ekranit të kompjuterit si një shesh në të cilin
shkruajmë dhe vizatojmë.

2.1.5. Rrjetet kompjuterike

Paraqitja e rrjeteve kompjuterike ka bërë të mundur komunikimin e thjeshtë, të lirë dhe
qasjen e shpejtë, kërkimin dhe shfrytëzimin racional të informatave të vendosura në
lokacione të ndryshme. Ato u kanë mundësuar organizatave afariste integrimin e proceseve
afariste, komunikimin e thjeshtë dhe shkëmbimin e informatave si dhe bashkëpunimin në
largësi, gjë që ka mundësuar rritjen e konsiderueshme të shpejtësisë dhe të efektivitetit të
punës.
Rrjetet kompjuterike për nga lokaliteti apo regjim i kompjuterëve të cilët i ndërlidhin mund
të jenë të tri llojeve:
-

Rrjeti lokal apo LAN (Local Area Networks)

-

Rrjeti i qytetit apo MAN (Metropolitan Area Network)

-

Rrjeti i gjere kompjuterik apo WAN (Wide Area Network) (Beqiri, 1998).

Figura nr. 2. Rrjetat Kompjuterike
Burim: (Concept Draw, 2016)
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Zhvillimi i rrjetit global të kompjuterëve, të internetit, ka bërë të mundshëm vendosjen e
një komunikimi të lirë midis miliona kompjuterësh nga viset e ndryshme të botës.
Shërbimet më të rëndësishme të internetit (posta elektronike, dërgimi i fajllave në largësi
ose uebi) shfrytëzohen në mënyrë masive edhe për qëllime personale dhe afariste, kurse
paraqitja e afarizmit elektronik ka shkaktuar ndryshime radikale në mënyrën e punës së
organizatave. Rrjetet lokale dhe të përhapura të korporatave me shfrytëzimin e teknologjisë
së internetit, e veçmas të Uebit, me mundësitë e tija multimediale, me thjeshtësinë e
publikimit, janë transformuar në intranete. Ndërlidhja e intranetit në Internet u bën të
mundshëm shfrytëzuesve të rrjeteve të korporatave, që pa pasur nevojë për kurrfarë
përgatitje ose për harduer ose softuer shtesë, t’i shfrytëzojnë shërbimet e Internetit. Me
ndërlidhjen e intranetit të një korporate me intranetet e korporatave të bashkëpunëtorëve,
p.sh. me ndërlidhjen me intranetet e furnizuesve më të mëdhenj, bëhet i mundshëm
shfrytëzimi më i shpejtë dhe më racional i resurseve të korporatës të bashkëpunëtorëve, që
shfrytëzohet në afarizmin e përbashkët.
Zhvillimi i infrastrukturës që i lidh resurset informative dhe kompjuterike me anë të
rrjeteve kompjuterike të shpejtësive të mëdha (angl.grid) bënë të mundshëm bashkimin
midis organizatave dhe shfrytëzimin e depozitave të mëdha të informatave (p.sh. të të
dhënave të grumbulluara meteorologjike ose astronomike (Ceriq & Varga, 2014). Me këtë
bëhet i mundshëm kërkimi dhe ruajtja e burimeve informative dhe zbulimi i njohurive të
reja. Shfrytëzuesi përjeton gridin si një kompjuter super virtual nga i cili mund të marrë
burime aq sa duhet atëherë kur i nevojitet. Pritet së një infrastrukturë e tillë do të jetë
ndihmëse jashtëzakonisht e madhe në fushat kompleksë të hulumtimit, siç janë mjekësia,
hulumtimi i mjedisit ose inxhinieria.

2.1.6. Softueri

Shfrytëzimi i interfejsave grafik që bëjnë të mundshëm një punë të thjeshtë dhe intuitave
me softuer dhe mënyra interaktive e punës që bënë të mundshëm zgjidhjen fleksibile të
problemeve, janë bërë mënyra themelore e shfrytëzimit të softuerit. Softueri për publikim
në ueb resurset, ka bërë të mundshëm punimin e thjeshtë të ueb faqeve dhe të koleksioneve
të tyre, kurse gjuha programore Java ka mundësuar që me anë të rrjetit të barten në mënyrë
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automatike në momentin kur janë të nevojshme për realizimin e ndonjë programi. Po
zhvillohen në mënyrë intensive agjentët softuerik, programe që në emër të shfrytëzuesit
kërkojnë bazat e të dhënave ose ueb resurset, bëjnë seleksionimin e postës elektronike,
ndihmojnë shfrytëzimin e softuerit të ndërlikuar sistemor etj. Agjentët inteligjent njohin
profilin e shfrytëzuesit ashtu që vet shfrytëzuesi i përshkruan interesimet e veta dhe i
definon qëllimet, e ata pastaj duke vështruar dhe analizuar sjelljen e shfrytëzuesit përpiqen
që vetë të kuptojnë së si mund t’i ndihmojnë. Agjentët në vend nesh do të iniciojnë
aktivitete të ndryshme që do të jetë ndihmesë e madhe për shkak të rritjes dramatike, për
shkak të sasisë dhe të ndërlikueshmërisë së informatave me të cilat punojmë (Ceriq &
Varga, 2014). Që të mund të kryejnë punën, agjentët nuk komunikojnë vetëm me njerëz,
por edhe me agjentë të tjerë të specializuar për funksionet tjera, përkatësisht që u takojnë
pronarëve tjerë. Njëri prej trendëve afatgjata në zhvillimin e softuerëve është edhe zhvillimi
i sistemeve të bazuara në dije. Disa prej metodave më të rëndësishme që shfrytëzohen janë
kërkimi i zgjidhjes optimale, modeli dhe simulimi i sistemeve dinamike dhe i sistemeve të
ekspertëve, e gjithnjë e me tepër të shfrytëzohen edhe metodat e të ashtuquajturit
kompjuterizimit inteligjent: rrjeti neutral, logjika e shumëkuptimshme dhe algoritmet
gjenerike.

2.2. Sistemet e Informacioneve

Sistemi është një bashkësi e objekteve,relacioneve në mes objekteve dhe të relacioneve në
mes të atributeve të objekteve që funksionojnë si një tërësi për arritjen e qëllimit të caktuar
(Beqiri, 1998). Sistemi i informacioneve sot bazohet në kompjuter të cilët ofrojnë mundësi
të mëdha të sistemimit të dhënave, procedimit, kontrollimit dhe shëndrrimit të këtyre të
dhënave në informata dhe përsëri përmes lidhjes rivepruese që në fakt është lidhje e
sistemit dhe paraqet krahasimin në mes të asaj që është planifikuar dhe realizuar pra në
mes të elementeve që hynë dhe dalin nga sistemi (Beqiri, 1998).
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2.2.1. Të dhënat e informacionit

Përveç të dhënave të strukturuara (p.sh. të atyre nga baza e të dhënave) gjithnjë e më tepër
po shfrytëzohen edhe të dhënat e struktura e dobët, siç janë llojet e ndryshme të
dokumenteve dhe të dhënave multimediale. Në bazën e të dhënave krijohen edhe bazat e
njohurive që bëjnë të mundshëm pasqyrimin e njohurive nga fusha të ndryshme të
veprimtarisë njerëzore. Njohuria e pasqyruar në këtë mënyrë shfrytëzohet me programet e
mbështetura në njohuri, p.sh. Me sistemet ekspert që bëjnë të mundshëm marrjen e
konkludimeve në nivelin e sistemit ekspert (p.sh. në vendimet financiare, në konfirmimin
e sistemeve kompjuterike ose në zbulimin e strukturës së molekulave të përbëra (Ceriq &
Varga, 2014).

Figura nr. 3. Faktorët kryesorë të zhvillimit së biznesit elektronik.
Burimi:(Ceriq & Varga, 2014)

Gjithashtu po zhvillohen në mënyrë intensive baza e të dhënave në të cilat ruhen të dhënat
nga disa burime të mundshme të të dhënave. Metodat e ndryshme në fushën e zbulimit të
dijes dhe të kërkimit të të dhënave, p.sh. Metodat statistikore, rrjetet neutrale ose algoritmet
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gjenerike, bëjnë të mundshëm gjetjen dhe ndërlidhjen e të dhënave përkatëse dhe të
nevojshme për përgatitjen e vendimeve afariste.

2.2.2. Sistemet për punimin e transaksioneve

Sistemi për përpunimin e transaksioneve, ose sistemi i transaksioneve, ofron mbështetje
për zhvillimin NVM-ve. Ai i takon nivelit operativ të aktiviteteve të NVM-ve. Quhet sistem
operativ, e me te lidhet edhe emërtimi i vjetër “përpunimi elektronik i të dhënave” (PEDH).
Sistemi për përpunimin e transaksioneve përpunon një varg transaksionesh, siç janë, p.sh.
dhënia e llogarive për mallin e shitur, pranimi i të dhënave mbi mallin e pranuar në depo,
dërgimi i porosisë të furnizuesi etj. Ai mund të automatizojë shumë punë të cilat me dorë
do të zhvilloheshin shumë ngadalë dhe me shumë mund (Beqiri, 2011). Sistemi i kryen
këto tri funksione të përgjithshme: mbajtjen e evidencës mbi ngjarjet e kryera në NVM,
gjenerimin e dokumenteve të nevojshme në NVM dhe raportimin mbi gjendjen e procesit
të NVM-së.

2.2.3. Sistemi për mbështetje të vendimmarrjes

Qëllimi i sistemit për mbështetje të vendimmarrjes është që me informata të nevojshme
dhe me veprime të përshtatshme t’u ndihmojë në procesin e vendimmarrjes të gjithë atyre
që marrin vendime (menaxherëve, ekspertëve). Disa e quajnë sistem informativ. Sistemi
për përkrahje të vendimmarrjes përpunon informatat ekzistuese të marra nga burime të
ndryshme të brendshme dhe të jashtme, në mënyrë që të krijojë informata të nevojshme për
vendimmarrje. Ky është sistem që me informatat e veta dëshiron të ndihmojë në zgjidhjen
e problemeve të strukturuara, por edhe të atyre të gjysme strukturuara dhe të pastrukturuara
(Kukaj, Shirokaj Pula, Krasniqi, 2011).
Vendimmarrja e strukturuar është vendimmarrje për të cilën është i njohur veprimi i
vendimmarrjes, kështu që vet procedura mund të përcaktohet dhe të “programohet”.
Sistemi i programuar për vendimmarrje mund ta zëvendësojë njeriun në vendimmarrjen e
strukturuar rutinore dhe të veprojë në përbërje të sistemit për përpunimin e transaksioneve.
P.sh. lejimi i kredive më të thjeshta mund të programohet, kështu që program kompjuterik
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vet lejon kredinë sipas të dhënave të marra për kërkuesit e kredisë. Vendimmarrja gjysmë
e strukturuar është vendimmarrje në të cilën mund të përcaktohet plotësisht procedura e
vendimmarrjes dhe gjatë marrjes së vendimit duhet të përdoret dija, përkatësisht përvoja e
fituar. Shembuj të vendimmarrjes të tillë janë, p.sh. sistemet eksperte që u ndihmojnë
ekspertëve në marrjen e vendimeve të tyre, veprimet e simulimit të sjelljes në kushte të
panjohura ose veprimet e optimalizimit në të cilat kërkohet zgjidhja më e volitshme.
Vendim-marrja e pa strukturuar është vendim-marrje për të cilën nuk dihet ose nuk mund
të përcaktohet procedura e vendimmarrjes. Barrën e vendimmarrjes e merr plotësisht
personi që vendos, kurse roli i sistemi për mbështetje të vendimmarrjes është t’i ofrojë
informata të mjaftueshme relevante dhe me veprime të ndryshme të mundësojnë analizën
e të dhënave në dispozicion. Sistemi, ndërkaq, duhet të jetë i thjeshtë për shfrytëzim dhe
mjaft fleksibil që të funksionojë edhe në kushte të ndryshuara të vendimmarrjes. Sistemet
e këtilla moderne quhen edhe sisteme të deponimit të të dhënave (Beqiri, 2011). Ato kanë
vegla programore për përpunime më kompleksë të të dhënave – për përpunimin analitik të
të dhënave (të përshkruara hollësisht në kaptinën mbi depon e të dhënave) dhe zbulimin e
dijes (të përshkruara më hollësisht në kaptinën mbi kërkimin e të dhënave).

2.2.4. Sistemi për komunikim
Sistemi për komunikim, përkatësisht sipas emërtimit më të vjetër sistemi i afarizmit në
zyrë, është pjesë e sistemit të informacionit që përfshinë aplikime të ndryshme të
teknologjisë së informacionit për kryerjen e punëve më të llojllojshme administrative, të
cilat mund t’i klasifikojmë kështu:
o Komunikimet përfshijnë mënyra të ndryshme të komunikimit individual ose të
komunikimit të shumë personave njëkohësisht. Këto janë posta elektronike
(anglisht. E-mail), posta me zë, telefoni, dërgimi i fakseve. Konferimi përfshinë
telekonferimin, videokonferimin dhe teknologjitë e ngjashme që mundësojnë
komunikimin e disa personave njëkohësisht (Lucey, 2005).
o Mbështetja e bashkëpunimit në grup përfshinë teknologjitë që ndihmojnë
vendimmarrjen në grup, komunikimi brenda grupeve, votimin elektronik etj. Disa
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prej teknologjive të cekura mund të numërohen në disa “rubrika”të sistemit për
komunikim dhe bashkëpunim.
o Mbështetja e punës individuale përfshinë shumë teknologji që përparojnë
efektivitetin e punës individuale. Është detyrë e shpeshtë të grumbullohen të dhënat,
të rregullohen, të analizohen dhe të përgatiten në formën që mund të prezantohet
në mbledhje ose t’i pasqyrohet klientit (Hicks, 1993).
o Menaxhimi i përmbajtjeve është emërtim modern për funksionet e përgatitjes, të
përpunimit dhe të ruajtjes së të dhënave të ndryshme gjysmë të strukturuara dhe të
pa strukturuara (të dokumenteve tekstuale, të fotografive të palëvizshme dhe të
lëvizshme, të regjistrimeve me zë dhe të regjistrimeve multimediale) të një
ndërmarrjeje në bazën e dokumenteve, pastaj kërkimin dhe distribuimin e tyre
efektiv. Emërtimi më i vjetër ka qenë menaxhimi i dokumenteve.
Kërkimi i dokumenteve ka të bëjë me kërkimin e bazave të ndryshme publike të
specializuara të dokumenteve dhe të Ueb-it. Gjithnjë e më shpesh kërkohet gjetja e
informatave të reja që nuk ekzistojnë në sistemin e informacionit lidhur me të dhënat e
pavarura për partnerin e ri afarist, të dhënat për situatën”politike” në ndonjë vend ose
organizatë përkatëse, tekstet e artikujve gazetaresk, të dhënat për prodhime të reja të
konkurrencës, të dhënat profesionale ose shkencore të nevojshme në punën kërkimore etj.
Një sistem i mirë komunikimi dhe bashkëpunimi përpiqet t’i integrojë plotësisht
teknologjitë e cekura në një tërësi të harmonishme (Ceriq & Varga, 2014).

2.2.5. Sistemi integral i informacionit

Sistemi i mirë i informacionit, në thelbin e vet, përmban sistemin e përpunimit të
transaksioneve dhe sistemin menaxhues e raportues. Në këtë themel mund të ndërtohet
sistemi për mbështetje të vendimmarrjes. Sistemi për komunikim, bashkëpunim dhe punë
individuale, edhe pse kuptohet si i veçuar, mund të shërbehet me informata nga të gjitha
pjesët e sistemit të informacionit. Koncepti i inteligjencies afariste i cili flet së afarizmi
inteligjent fillon me informatat që transformohen në dije, e ajo në profit, mbështetet në
funksionimin e harmonishëm të pjesëve përkatëse të sistemit të informacionit (Beqiri,
1998). Në afarizmin modern sistemet e informacionit të organizatave të ndryshme
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gjithashtu përpiqen të lidhen dhe në atë mënyrë “të automatizojnë” bashkëpunimin
reciprok. Ai bashkëpunim mund të jetë shumë i dyanshëm. Në raste të thjeshta ky është
shkëmbimi elektronik i të dhënave midis dy sistemeve të informacionit, kurse në rastet më
të ndërlikuara është shkëmbimi i transaksioneve midis dy sistemeve.
Figura e mëposhtme pasqyron lidhjen e mundshme të sistemit të informacionit të
organizatës me sistemet e informacionit të organizatave të tjera, përkatësisht të partnerëve
afarist, dhe me sistemet e informacionit të administratës publike.

Figura nr. 4. Sistemi elektronik mbështetet që ndërlidhen brenda sistemit të informacionit
edhe sisteme të tjera së informacioneve.
Burimi: (Beqiri, 2011)

2.2.6. Sistemi i informacionit në financa

Funksioni financiar i ndërmarrjes është përgjegjës për planifikimin dhe përcjelljen e
financave, përkatësisht për rritjen e kapitalit të NVM-ve në përgjithësi. Le t’i përmendim
aktivitetet themelore që zhvillohen në kuadër të këtij funksioni. Me përcjelljen e burimeve
dhe të sasisë së parave që hyjnë në të dhe del prej saj, NVM-të duhet vazhdimisht të
përcjellë dhe të parashohë situatën financiare në mënyrë që të ketë mjaft para për mbulimin
e obligimeve vijuese (Nasha, 1998). Ekzistojnë disa modele të përcjelljes së rrjedhës së
parasë e për të cilat ekzistojnë programet. Pas parashikimit të hyrjeve dhe të daljeve të
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parasë, mund të parashohë financimin e jashtëm ose mënyrat e tjera të sigurimit të kapitalit
(Nasha, 1998). Për këtë arsye hartohet plani financiar. Ndërkaq, mund të shfrytëzohen
metoda të ndryshme të stimulimit. Në fund të përmendim edhe revizionet, të brendshme
ose të jashtme, me të cilat përcaktohet rregullsia e zbatimit të politikës së planifikuar
financiare. Burimet e të dhënave, së pari janë nga pjesa e transaksionit të sistemit të
informacionit me të cilin përcillet hyrja dhe dalja vijuese, pastaj të dhënat e vlerësimit të
shpenzimeve të parapara të fushave përkatëse afariste të NVM-ve dhe të projeksionit të
ardhurave të repartit të marketingut, të dhënat mbi burimet dhe kushtet e financimit,
rregullat ligjore, të dhënat e jashtme (p.sh. kamatat, çmimet etj.), plani strategjik i
ndërmarrjes etj (Ramesey, Ibbotson, Bell & Gary, 2003).

2.2.7. Sistemi i informacionit në kontabilitet

Sistemi informativ i kontabilitetit është i lidhur ngushtë me sistemin financiar. Zakonisht
ky është sistemi i parë që zbatohet në shumicën e NVM-ve dhe për këtë arsye është
rregulluar më së miri me ligj. Pjesët e tij mund të jenë: libri kryesor, përpunimi i faturave
hyrëse dhe dalëse, përpunimi i porosive, afarizmi i produktit dhe i deponimit, si dhe
përpunimi i pagesave, sistemi i kontabilitetit është i integruar mirë me sistemin financiar
sepse shumë të dhëna i kanë të përbashkëta dhe u nevojiten të dy sistemeve. Së këndejmi,
edhe emërtimi i përbashkët sistemi informative financiar-kontabilist (Wilkinson, 2002). Në
treg ekzistojnë disa pako programore për kryerjen vetëm të funksionit të kontabilitetit edhe
ato që i integrojnë funksionet e kontabilitetit dhe funksionet e financave.

2.2.8. Sistemi i informacionit në marketing

Marketingu është një fushë afariste që është përgjegjëse për caktimin e identitetit të
prodhimeve ose të shërbimeve që NVM-të i ofron tregut, pastaj për promovimin dhe
distribuimin e tyre. Aplikimet Softuerëve në menaxhimin e ndërveprimit të organizatës
dhe konsumatorëve. Ata janë

përdorur për rritjen e rezultateve të përpjekjeve të

marketingut duke mundësuar të kuptuarit e plotë te historisë së ndërveprimeve të firmës
me konsumatorët e saj (Harmon, 2013)..
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Informatat e nevojshme për vendimet e marketingut merren nga pjesa e transaksionit e
sistemit të informacionit (të dhënat e shitjes dhe efektet e shitjes), hulumtimet e tregut për
qëllime marketingu (p.sh. me intervistimin e blerësve), të sistemit për mbështetje të
vendimmarrjes, të burimeve të ndryshme mbi konkurrencën, të faktorëve të jashtëm (të
gjendjes sociale, të trendëve të sjelljes së blerësve etj) dhe planit strategjik të NVM-ve
(Pollard, 2015).

2.2.9. Sistemi i informacionit në prodhim

Sistemi i informacionit në prodhimimtari është një fushë afariste ose shërbime sipas
nevojave të projektit. Pasi që konkurrenca në treg është gjithnjë më e madhe, po ashtu edhe
zgjedhja e blerësve. Për këtë arsye te shumë NVM vërejmë përpjekje të mëdha për
menaxhim e cilësisë (Ceriq & Varga, 2014). Teknologjia e informacionit shfrytëzohet
gjerësisht në prodhim. Në fillim bëhet formësimi i mbështetur me anë të kompjuterit (angl.
Computer-aided Design-CAD) që mund të fillojë nga skicimi i formës së tij deri te forma
definitive me të gjitha hollësitë teknike (Berisha-Nimani, 2014). Sot mund të themi së të
gjitha programet kompjuterike për formësim shfrytëzohen në të gjitha strukturat e
inxhinieringut (elektroteknike, makineri, arkitekturë, ndërtimtari etj). Informatat e
nevojshme për sistemin prodhues vijnë nga vet prodhimi. Burimet e tjera janë të dhënat
mbi materialin. (lëndët e para, gjysmë-prodhimet, prodhimet në rezervë, ashtu edhe tek
furnizuesit, të dhënat mbi resurset prodhuese (stabilimentet), gjendja e tyre dhe normativat,
të dhënat mbi resurset aktive, (ekspertët dhe punëtorët në prodhim, gjendjen në tregun e
fuqisë punëtore, kontratat sipas degëve etj.), të dhënat nga specifikacionët inxhinierike, të
dhënat interne të marketingut etj (Pollard, 2015).

2.3. Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në Kosovë
Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM), janë motorët e krijimit të vendeve të reja të
punës, janë forcë lëvizëse drejt prosperitetit ekonomik, janë shpresa më e madhe e të rinjve
tanë, siç dihet NVM- të punësojnë numrin më të madh të tërinjve në Kosovës.
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Kosova ka popullatën më të re në Evropë. Më shumë se 70 % e popullsisë së Kosovës është
nën moshën 35 vjeçare dhe nëse investimet dhe reformat ofrojnë trajnime dhe mundësi
adekuate, ata mund të jenë shtytësit e zhvillimit ekonomik dhe politik të Kosovës. Sektori
privat në Republikën e Kosovës konsiston kryesisht në ndërmarrje të vogla dhe të mesme.
Ato gjenerojnë numrin më të madh të vendeve te reja të punës dhe paraqesin shtyllën
kurizore të ekonomisë vendore. Në shumicën e vendeve në tranzicion ndërmarrjet e vogla
dhe të mesme kanë bartur barrën më te madhe te transformimit drejt ekonomisë së lirë të
tregut. NVM-të jo vetem që kanë krijuar vende të reja të punës, por edhe kanë absorbuar
fuqinë punëtore që ka mbetur pa punë gjatë transformimit të pronës shoqërore/publike në
atë private (Murmullaku, Hoxha & Ukaj, 2014).
Ndërmarrjet e Vogla dhe Mesme në vendin tonë ndahen sipas numrit të punësuarve, 1 – 9
të punësuar quhen mikro ndërmarrje këto ndërmarrje hyn si ndërmarrje të vogla, 10 – 49
të punësuar quhen ndërmarrje të vogla, 50 – 249 të punësuar quhen ndërmarrje të mesme
dhe mbi 250 të punësuar quhen ndërmarrje të mëdha (Mustafa, Kutllovci, Gashi &
Krasniqi, 2006).
Tabela nr.1. Numri i NVM-ve të reja gjatë vitit 2015
NUMRI I NVM-VE TË REJA GJATË VITIT 2015
Klasifikimi
Nr. i të punësuarve Nr. i ndërmarrjeve
Mikro ndërmarrje
1 - 9 punëtorë
9.316
Ndërmarrje të Vogla
10 - 49 punëtorë
81
Ndërmarrje të Mesme
50 - 249 punëtorë
6
Ndërmarrje të Mëdha
250 e mbi
2
punëtorë
Gjithësejt
9405

%
99,1
0,8
0,1
0

Burimi: (MTI, Zyra e Regjistrimit te Bizneseve, 2016)

2.3.1. Ndryshimi i mënyrës së punës të NVM-ve

Disa prej trendëve më të rëndësishme të ndryshimit të natyrës së punës brenda NVM-ve
janë puna në grupe, mundësia e punës jashtë zyrës, organizimi jo hierarkik i punës dhe
verifikimi i pjesës së punës të organizatave të jashtme. Puna e këtillë kërkon nevojën e
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komunikimit të shpejtë dhe të thjeshtë (veçmas nëse anëtarët e grupit nuk punojnë në të
njëjtin lokacion) dhe shfrytëzimin e veglave softuerike që përkrahin punën në grup,
mbajtjen e mbledhjeve në largësi etj. Mjet themelore për komunikim në largësi është posta
elektronike (Marmullaku, Hoxha & Ukaj, 2014).
Puna tani nuk kryhet vetëm në vendin e punës, por për shkak të zgjerimit të rrjetit të
kompjuterëve dhe shfrytëzimit të komunikimit pa tela është e mundur të punohet edhe në
shtëpi dhe në rrugë, përkatësisht në kohën dhe në vendin që njeriut i përgjigjet më së
shumti. Teknologjia e informacionit me komunikim të shpejtë dhe me mundësi të
shfrytëzimit të distribuuar të bazave dhe të depove të të dhënave të centralizuara dhe të
veglave të vendosura lokale për mbështetje të vendimmarrjes, mbështet edhe në
organizimin jo hierarkik të punës, në të cilën, për shkak të ndryshimeve të shpejta
nëmjedisin afarist individët dhe grupet e punës janë të pavarura në një masë të madhe në
realizimin e detyrave dhe mund t’u përshtaten më shpejt ndryshimeve dhe t’u përgjigjen
sfidave të reja.
Mundësia e dërgimit të shpejtë dhe të lirë të një sasie të madhe të të dhënave në largësi të
mëdha dhe komunikimi më i përmirësuar kanë ndikuar edhe në rritjen e konsiderueshme
të punëve të organizatave të jashtme (OSED, 2002). Punët mund të ju besohen edhe NVMve që gjenden në kontinent tjetër, kurse rrjedha e informative dhe dinamika e punës në
projekt të mos pësojnë aspak. Besimi i punëve organizatave të jashtme njëherësh bënë të
mundur funksionimin e NVM-ve në punët për të cilat është e specializuar.
Shfrytëzuesit kanë qasje të drejtpërdrejtë në të dhënat, kështu që mund të shohin gjendjen
e kontove te tyre bankare, të transferojnë mjetet nga një llogari në tjetrën,t’i përcjellin fazat
e transportimit të dërgesave të tyre të ngutshme etj. Ata tani nuk kënaqën me prodhimet
standarde të krijuara për konsum masiv, por kërkojnë prodhime dhe shërbime të dizajnuara
sipas dëshirës së tyre. Kjo ka mundësuar zhvillimin e sistemeve fleksibile të prodhimit që
u ka mundësuar të prodhojnë seri të vogla të prodhimeve të ndryshme, kurse në fushën e
shërbimeve p.sh. mundësojnë krijimin e botimeve të personalizuara të gazetave e të
revistave elektronike, të CD-ve me koleksionet e personalizuara të muzikës (Rsmesey,
Ibbotson, Bell & Gary, 2003).
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2.3.2. Ambienti teknologjik

Zhvillimi i teknologjive të reja dhe konkurrenca e fortë i shtynë NVM-të të ndryshojnë
natyrën e punëve. Disa aspekte të teknologjisë kanë të bëjnë me lidhje direkte me sasinëdhe
cilësinë e fuqisë punëtore në organizate.Shpenzimet organizative në SI /TI janë duke u
rritur vazhdimisht. Investimet në SI /TI zakonisht shihen si të domosdoshme, pra çojnë në
përfitime e drejtpërdrejta të NVM-ve. Vetëm përfitimet të drejtpërdrejta dhe të lehta për të
matur janë vlerësuar kur janë përdorur metodat tradicionale të vlerësimit të IT (Bergfeldt
& Borjesson, 2009).
- Ndryshimet në prodhim apo në shërbime, duhet të përshtaten në një shoqëri konkurruese
në të cilën të ardhurat e NVM-ve varen nga zgjatja e ciklit të jetës së produkteve dhe
shërbimeve të tyre.
- Ndryshimet në NVM, provokohen nga automatizimi i mëtejshëm i detyrave të punës.Në
këtë mënyrë zvogëlohet shfrytëzimi i burimeve njerëzore si rezultat i kompjuterizimit,
aplikimit të robotëve në industrinë e tekstilit, në industrinë e makinave, procesorëve dhe
elektronikës.
Përdorimi i teknologjisë së informacionit në NVM ka ndikuar në zhvillimin e një vargu
veglash dhe shërbimesh që e kanë transformuar NVM-të.

2.3.3. Inteligjenca afariste
Në saje të burimeve të shumta tëtë dhënave që kanë dhe të mundësisë së përditësimit të
tyre të thjeshtë, pjesërisht edhe të grumbullimit të automatizuar me anë të shfrytëzimit të
teknologjisë së informacionit, NVM-të posedojnë sasi të mëdha të dhënash të cilat që në
pjesën më të madhe mbesin të pashfrytëzuara. NVM-të janë në gjendje që nga kjo shumësi
e të dhënave t’i nxjerrin të dhënat që janë të rëndësishme për marrjen e vendimeve dhe t’i
zbulojnë lidhjet e mundshme midis tyre, në mënyrë që këtë ta bëjnë më të shpejtë dhe më
cilësore se konkurrentët – kështu që mund të fitojnë përparësi strategjike në treg.
Teknikat themelore për analizën e të dhënave dhe kërkimi i të dhënave. Veglat për
përpunim analitik të dhënave bëjnë të mundshëm shikimin dhe kërkimin e automatizuar të
karakteristikave të mundshme të dhënave dhe lidhjet midis tyre, pa pasur nevojë që
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shfrytëzuesit të parashtrojnë hipoteza. Për këtë shfrytëzohen metoda të ndryshme, siç janë
metodat statistike, rregullat induktive dhe mjetet neutrale, shumë dimensionaletë të
dhënave (p.sh. ndërlidhjen e llojeve të prodhimeve dhe të regjioneve në të cilat shiten ato),
analizën e një numri të madh të dhënave dhe verifikimin e hipotezave të ndryshme mbi
lidhjet e mundshme midis tyre (Babaheidari, 2007).

2.3.4. Teknologjia e informacionit si burim strategjik

Teknologjia e informacionit nuk e shfrytëzon tërë potencialin e vet për të mundësuar
automatizimin e afarizmit dhe shpejtimin zhvillimin e operacioneve, por shfrytëzohet edhe
si resurs themelorë me të cilin NVM-të mund të sigurojë rritje afatgjate, rritjen e të
ardhurave dhe të konkurrencës në treg. Mjedisi konkurrues i biznesit sot i ka rritur forcat
e NVM-ve për të prezantuar produktin e ri dhe inovacionet me një ritëm në rritje. Pothuajse
çdo aspekt i biznesit modern është mbështetur nga sistemet e teknologjisë informative, të
cilat, si pasojë duhet të evoluojnë me të njëjtin ritëm sikurse biznesi. Nga pikëpamja
strategjike IT pasqyron rëndësinë strategjike që ka në NVM-të, në aspektin e mundësive
IT pritet të krijojë edhe angazhimin që shoqëria tregtare është e gatshme për të bërë (Reldin
& Sundling, 2007).

Do të kufizohemi në përshkrimin e aspekteve strategjike të teknologjisë së informacionit
që lidhet me organizatat afariste dhe do t’i prezantojmë mënyrat themelore me të cilat mund
të rritet përparësia strategjike e NVM-ve në treg. Ndërkaq, duhet pasur parasysh se
strategjia e shfrytëzimit të teknologjisë së informacionit nuk do të ketë sukses nëse nuk
lidhet me strategjinë e NVM-ve. Një prej çështjeve më të rëndësishme në krijimindhe
shfrytëzimin e teknologjive të reja është çështja së si të vlerësohen nevojat për ato
teknologji. Qasja tradicionale parashtron pyetjen se në çfarë mënyrë do të përmirësojnë
teknologjitë e reja atë që edhe tani e bëjnë. Mirëpo, potenciali i teknologjive të reja qëndron
në faktin së ato mund të mundësojnë gjëra të cilat nuk mund t’i punojmë fare pa to. Do të
shohim një shembull që tregon së sa e vështirë është të parashihen nevojat që do të
paraqiten si pasojë e aplikimit të teknologjive të reja, madje edhe në rastet për të cilat sot
mund të na duket së nga fillimi është dashur të jetë e qartë së çfarë potenciali qëndron në
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to. Fjala është për zhvillimin e aparatit të parë komercial fotokopjues në ndërmarrjen Xerox
nga gjysma e shekullit njëzet. Për shkak të investimeve të mëdha të nevojshme për
zhvillimin e një aparati të tillë, Xerox ka kërkuar mbështetje financiare nga disa kompani
të mëdha, por nuk e ka marrë sepse vlerësimet tregonin së me sasinë e vogël të atëhershme
të kopjimit, një investim i tillë nuk shpaguhet. Xerox, megjithatë, vendosi të vazhdojë
zhvillimin duke shpresuar së megjithatë do të gjenden të interesuarit për aparate të reja
kopjuese (Reldin & Sundling, 2007). U dëshmua së për suksesin e aparateve të reja të
kopjimit, kishte aso mundësish që të krijojë një treg çfarë më parë nuk ekzistonte.
Teknologjia e informacionit shfrytëzohet për aspekte të ndryshme të punës së NVM-ve.
Mënyrat themelorenë të cilat ajo mund të shfrytëzohet, si resurs strategjik janë:
- Me përmirësimin e procesit dhe me ndryshimin e strukturës organizative;
- Me inkuadrimin e teknologjisë së informacionit;
- Me ndërlidhjen me organizata të reja (Ceriq & Varga, 2014).

2.3.5. Rreziqet e shfrytëzimit të teknologjisë së informacionit

Teknologjia e informacionit ofron mundësi të mëdha për përparimin e veprimtarive të
dobishme për njerëzit, por gjithashtu, edhe për llojet e ndryshme të keqpërdorimeve dhe
për veprimtari kriminale. Kriminaliteti kompjuterik ekziston tashmë me dekada, thuaj po
nga vet fillimi i llogaritjes bashkëkohore. Para aplikimit të rrjeteve kompjuterike, veçmas
të internetit, ky lloj kriminaliteti ishte i lokalizuar në disa NVM, përkatësisht në disa
kompjuterë. Rrjetet kompjuterike kanë mundësuar jo vetëm globalizimin e veprimtarive të
dobishme, por edhe globalizimin e kriminalitetit kompjuterik (Berisha-Nimani, 2014).
Mundësia e zhvillimit të veprimeve kriminale në largësi, madje edhe kriminalitetin e
distribuuar që shfrytëzon resurse të ndryshme kompjuterike gjeografikisht të shpërndara.
Shembull klasik i kriminalitetit kompjuterik të lokalizuar është rrjedha masive e shumave
të vogla me anë të rrumbullakimit të shumave decimale të llogarive bankare të një numri
të madh klientësh të bankave në shuma të vogla dhe bartjen e diferencave të fituara në
llogarinë e vet bankare. Kriminaliteti kompjuterik, në të cilin shfrytëzohen rrjetet e
kompjuterëve, ka mundësi shumë më të mëdha të thyhen kodet për të ju qasur
kompjuterëve të NVM-ve ose organizatave qeveritare dhe të merren informatat që janë
23

sekret industrial ose ushtarak (Beqiri, 1998). Sulmohen edhe individët, ashtu që hasën
porositë e tyre dhe prej tyre merren të dhënat mbi numrin e kartelës kreditore shpenzohen
sasi të mëdha parash. Agjentët softuerikë gjithashtu janë rrezik potencial sepse atyre ua
mundësojnë që në emrin tonë të zhvillojnë aktivitete të ndryshme. Agjentët tanë, ndërkaq,
mund t’i hasë dhe t’i ndërrojë, e ne të mos dimë asgjë për këtë. Agjentët e ndryshuar në
këtë mënyrë mund të zhvillojnë veprime të paligjshme ose të dëmshme në emrin tonë,
veçanërisht është i rëndësishëm problem i verifikimit të identitetit të dërguesit të porosisë
dhe të agjentëve të njerëzve tjerë, në mënyrë që me siguri mund të dimë së me kënd po
komunikojmë ne ose agjentët tanë. Rreziku i madh vjen edhe nga viruset e kompjuterëve
që sot në rastet më të shpeshta përhapen me anë të rrjetit kompjuterik (ato lloje virusesh i
quajmë “krimba”). Pas aktivizimit, viruset mund të na fshijnë ose ndryshojnë të dhënat, tu
dërgojnë porosi të gjithë atyre adresave elektronike të cilat i ruajmë në kompjuterin tonë,
etj (Ruseti & Servani, 2008). Vazhdimisht paraqiten virus të reja dhe lloje të reja virusësh,
por gjithashtu kërkohen vazhdimisht mënyra që ato virus të zbulohen dhe të shkatërrohen.

Kriminelët, por edhe NVM-të, në mënyra të ndryshme rrezikojnë privatësinë e individëve.
Kriminelët nga burime të ndryshme në rrjet mund tëmarrin informata mbi individët dhe t’i
keqpërdorin ashtu që të harxhojnë para të huaja, që informatat e grumbulluara t’i
shfrytëzojë kundër individëve (p.sh. në kontestet gjyqësore) etj. NVM-të shpeshherë
rrezikojnë privatësinë e nëpunësve duke lexuar postën e tyre elektronike dhe duke përcjellë
çka shohin dhe punojnë nëpunësit në ueb. Organizatat qeveritare vijnë deri tek porositë
elektronike që dërgohen brenda vendit ose përtej kufijve të tij dhe i analizojnë. Kjo
procedurë shfrytëzohet në luftë kundër kriminalitetit dhe terrorizmit, por mund të
shfrytëzohen edhe kundër atyre që nuk pajtohen me politikën e qeverisë së vet (Hicks,
1993). Rrezikohen edhe të drejtat autoriale, ashtu që pa pagesë shfrytëzohen edhe stërshiten
tekstet, softueri etj. Përveç kësaj, shumë ndërmarrje grumbullojnë informata në mënyrë të
paautorizuar mbi individët që mund të gjenden në internet dhe pastaj t’u shesin kujtdo që
në mënyrë masovike dëshiron ti publikojë nëpërmjet internetit. Interneti shfrytëzohet edhe
për krijimin edhe distribuimin e informatave pornografike dhe raciste, zhvillohen lojëra
ilegale dhe të fatit. Individëve ju dërgohen porosi kërcënuese ose perversë. Porositë e tilla
ndonjëherë dërgohen në emër të individit, kodin e postës elektronike të cilit e ka siguruar
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krimineli duke shfrytëzuar faktin që kodet shpeshherë nuk ruhen mirë, pronarët nuk i
ndryshojnë ose janë shumë të thjeshta dhe është lehtë të goditen.

2.3.6. Sistemet e informacionit dhe NVM-të

Në këtë grup kaptinash shqyrtohet mënyra se si ndihmon sistemi i informacionit në NVMtë. Në kapitullin sistemet e informacionit në NVM-të, përshkruhet së si sistemi i
informacionit i NVM-ve i përpunon informatat e nevojshme gjatë kryerjes së procesit të
punës, menaxhimit të sistemit NVM-ve dhe komunikimit e bashkëpunimit midis
pjesëmarrësve të NVM-ve (Marmullaku, Hoxha & Ukaj, 2014). Në kaptinën menaxhimi i
sistemit të informacionit shqyrtohen format organizative të menaxhimit të sistemit të
informacionit. Veçmas përpunohet mënyra së si shfrytëzuesi mund të shfrytëzojë
teknologjinë e informacionit dhe si mund t’ju ndihmojë informatorëve në këtë aspekt.

Figura nr. 6. Sistemet e Informacionit.
Burimi: (Beqiri. 2008)
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Në kaptinën ndërtimi i sistemit të informacionit shqyrtohen qasjet e mundshme në
ndërtimin e sistemit të informacionit, përshkruhen hollësisht fazat në ndërtimin e tij dhe
pasqyrohen teknikat më të rëndësishme të formësimit të pjesëve të sistemit të
informacionit.

2.4. Produktiviteti

Ka për qëllim minimizimin e kostos gjatë shfrytëzimittë resurseve për arritjen e qëllimeve,
por në mënyrë që cilësia e produktit të jetë në nivel. Është me rëndësi që burimet humane,
financiare dhe materiale të përdoren në mënyrë ekonomike. Gjithashtu edhe aktivitetet
menaxheriale duhet të përputhen me parimet administrative dhe politikat menaxheriale.
Në bazë të teorisë së elementeve të prodhimit (toka, puna dhe kapitali) çdo njësi prej tyre
ka pjesëmarrje të barabartë në procesin e riprodhimit.Produktiviteti definohet si raport i
sasive të efektit dhe secilit element që bën pjesë në procesin e prodhimit.Kështu, ekziston
produktiviteti i fuqisë punëtore, produktiviteti i kapitalit, produktiviteti i mjeteve për punë,
produktiviteti i pajisjeve, etj. Nëse nisemi nga fjala prodhim, atëherë mendojmë për
procesin e punës ku njeriu ndikon në mjetet e punës për t’ua përshtatur nevojave të veta.
Ekziston mendimi në bazë të cilit produktiviteti i punës llogaritet në bazë të punës vijuese,
e cila shprehet në sasi të veçanta si: orë-pune, muaj-pune, punë-vjetore dhe ngjashëm.
Produktiviteti në punë ka rëndësi të madhe në zhvillimin e shoqërisë njerëzore. Teknika e
vlerësimit të produktivitetit të punës në plan të parë varet prej nivelit për të cilin llogaritet
produktiviteti i punës. Vlerësimi i produktivitetit të punës në nivel të degës industriale dhe
në nivel të ekonomisë është i lidhur me vështrimet e shprehjeve të sasive efektive (Osmani,
2007).

2.4.1. Sistemi i informacionit në produktivitetin e NVM-ve

Nëse duam ta dimë numrin telefonik të partnerit afarist, do ta marrim nga shërbimi për
informata. Nëse dëshirojmë që nga furnizuesi të dimë se a e ka mallin e kërkuar,
njëkohësisht mund të marrim edhe informatën për çmimin, kohën e dërgesës dhe kushtet e
shitjes. Në momentet kur kërkojmë informatën, nuk jemi të vetëdijshëm për mënyrën e
26

sigurimit të saj (Pollard, 2015). Vetëm kur e marrim, bëhemi të vetëdijshëm së duhet të
ekzistojë rregullimin e sigurimit të informatave.

Figura nr. 7. Modeli i drejtpërdrejt – Auksionar blersë.
Burimi: (Pollard, 2015)

Sistemi i informacionit në produktivitetin e NVM-ve është sistem që i grumbullon,
depoziton, i ruan, i përpunon dhe i dërgon informatat e rëndësishme për NVM-të, ashtu që
të jenë të kuptueshme dhe të përdorshme për çdo kënd që i nevojiten. Sistemi i
informacionit mundet, por s’është e domosdoshme të shfrytëzojë teknologjinë e
informacionit.

2.4.2. Zhvillimi i procesit të produktivitetit së NMV-e
Me nocionin proces i produktivitetit së NVM-ve përshkruhen punët që kryhen brenda
sistemit të vëzhguar afarist. Çdo NVM ka procesin e vet specifik afarist, edhe pse në NVMtë e të njëjtës degë proceset afariste janë të ngjashme. Në NVM prodhuese procesin afarist
e përbëjnë punët e prodhimit, të sigurimit të lëndëve të para të nevojshme dhe të energjisë,
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të plasmanit në treg të produkteve të prodhuara etj. Në banka procesi afarist përfshinë punët
e kryerjes së transaksioneve financiare të kreditimit, të kursimit etj. Në zhvillimin e procesit
të produktivitetit së NVM-ve bashkëkohorë proceseve të produktivitetit së NVM u
kushtohet një rëndësi e madhe (Osmani, 2007). Teknologjia e informacionit shton, në
mënyrë të konsiderueshme, efektivitetin e kryerjes së punëve brenda procesit NVM-ve dhe
pa të nuk është e mundur që në mënyrë konkurrente të kryhen punët. Kompanitë e
aviacionit, p.sh. nuk mund të ekzistojnë në treg nëse udhëtarëve nuk mundt’ju ofrojnë
rezervimin dhe blerjen e biletave të udhëtimit për cilindo udhëtim dhe nga cilido vend në
botë. Për këtë është i nevojshëm sistemi kompjuterik i rezervimit. Kjo vlen edhe për bankat,
të cilat duhet të ofrojnë kryerjen e transaksioneve me anë të rrjetit të terminalit në vende të
punës të bankomatëve ose të kompjuterëve personal nga shtëpia.
Automatizimi i procesit afarist është një prej detyrave të rëndësishme të aplikimit të
teknologjisë së informacionit. Me përdorimin e teknologjisë së informacionit zhvillimi i
produktivitetit të NVM-ve mund të automatizohet, prandaj nevojitet më pak punë manuale
(Osmani, 2007). Kjo mënyrë e fundit është e lidhur me riinxhinierimin e procesit të
produktivitetit së NVM-ve, riformesimin e procesit të produktivitetev së NVM-ve që në
rastet më të shpeshta është e mundur të rritet me anë të aplikimit të gjerë të teknologjisë së
informacionit.

2.4.3. Menaxhimi i sistemit afarist

Detyrë e sistemit të informacionit është që të sigurojë informatat për menaxhimin e sistemit
afarist. Të menaxhosh do të thotë të marrësh vendime që kanë të bëjnë me sistemin afarist.
Për marrjen e vendimit të mirë afarist janë të nevojshme informatat e plota të sigurta dhe
në kohë të duhur. Çdo sistem afarist përkatësisht organizativ (p.sh. ndërmarrja, enti,
ekonomia, shoqëria) përpiqet të ndërtojë sistemin e vet të informacionit që t’i jap informata
për vendimmarrje të shpejtë dhe cilësore (Lucey, 2005). Menaxherët asnjëherë nuk janë në
gjendje ti gjejnë të gjitha informatat të cilat i nevojiten (Berisha, 2014).
Informatat që shfrytëzohen gjatë marrjes së vendimeve mund të krijohen më përpunimin e
të dhënave të burimeve të ndryshme. Ato të dhëna janë krijuar gjatë procesit afarist (të
ashtuquajturat të dhënat e brendshme, p.sh. të dhënat mbi llojin dhe numrin e produkteve
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të prodhuara dhe shitjen e tyre, të dhënat e krijuara jashtë sistemit afarist (të ashtuquajturat
të dhënat e jashtme, p.sh. të dhënat mbi gjendjen e tregut, gjendjen në bursa etj), pastaj të
dhënat e krijuara gjatë procesit të vendimmarrjes (të dhënat që i kanë krijuar menaxherët,
p.sh. planet e prodhimit, përkatësisht të shitjes). Vendim-marrja është një aktivitet i
rëndësishëm në menaxhimin e sistemit afarist. Menaxhimi përfshin marrjen e vendimeve
të nevojshme për funksionimin e tij. Gjithashtu përfshin edhe planifikimin, organizimin
dhe kontrollimin e aktiviteteve të sistemit afarist. Menaxhimi kryhet në disa nivele. Me
menaxhimin operativ merren menaxherët operativ ose menaxherët më të ulët që i
kontrollojnë aktivitetet ditore afariste dhe i zbatojnë vendimet e menaxherëve taktikë. Për
menaxhimin operativ janë të nevojshme informatat e hollësishme në formë të raporteve
ditore. Me menaxhimin taktik merren menaxherët taktikë ose menaxherët e mesëm që
shqyrtojnë aktivitet brenda një periudhe më të gjatë, për çka janë të nevojshme informatat
e agreguara në formë të raporteve periodike përmbledhëse ose të raporteve mbi
përjashtimet e aktiviteteve ditore. Me menaxhimin strategjik merren menaxherët strategjik
ose menaxherët më të lartë, të cilët marrin vendime afariste strategjike (Kukaj, Shirokaj
Pula, Krasniqi, 2011). Vendimet e këtilla u takojnë funksioneve qenësore afariste (p.sh. në
ndërmarrje vendimet lidhur me marketingun, financat, prodhimin ose zhvillimin), e për
këtë janë të nevojshme informatat shumë të agreguara.

2.5. Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme në Kosovë
Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM) kanë një rol ekonomik dhe social shumë të
rëndësishëm, për shkak të kontributin e tyre në funksionimin e rrjetit ekonomik dhe në
krijimin e vendeve të punës. Këto kontribute janë shumë të vlershme në kushtet e krizës
dhe të rritjes së papunësisë. Sidomos në Kosovë, zhvillimi i NVM-ve mund të kontribuojë
në përballimin e sfidave të shumta të lidhura me zhvillimin ekonomik, efektet e pabarazisë,
nivelin e lartë të papunësisë, rritjen demografike dhe nevojën për ndryshime strukturale.
Duke u nisur nga fakti që ndërmarrësia si kulturë dhe koncept i të menduarit ekonomik,
paraqitet si një resurs i rrallë, si agjent i ndryshimeve shoqërore (dhe politike). Krijimi i
mjedisit për ide dhe inciativa të reja, përkatësisht ndërtimi i sistemit e stimulon dhe motivon
njerëzit për të ndërmarrë diqka në lëmin e biznesit paraqet esencën e mardhënieve sociale
29

kapitale të caktuara për zhvillimin e mentalitetit ndërmarrës. Kosova ka bazë të mirë për
zhvillimin e sektorit privat. Korniza e ligjore dhe rregullative e saj është e bazuar në
praktikat më të mira në sektorin privat që janë edhe stimuluese për zhvillimin e sektorit e
privat. Sektori privat luan rol në rritje në çdo ekonomi kombë-tare dhe kontribuon në
punësim, të hyrat nga taksat, rritje ekonomike dhe kultivim të sistemit të tregut. Në Kosovë,
sektori privat përbëhet nga ndërmarrjet mikro, të vogla, të mesme dhe të mëdha.
Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM) përbëjnë rreth 98% të të gjitha ndërmarrjeve në
Kosovë dhe kanë potencial që të luajnë rol të rëndësishëm në rritjen ekonomike. Ky është
gjithashtu pajtim i përgjithshëm në lidhje me rolin e rëndësishëm që NVM-të luajnë në
punësim (Mustafa, 2004).
Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme janë ofruesi kryesor i vendeve të punës dhe i rritjes
ekonomike. Sektori privat në Repubikën e Kosovës konsiston kryesisht në ndëmrarrje të
vogla dhe të mesme. Ato gjenerojnë numrin më të madh të vendeve te reja të punës dhe
paraqesin shtyllën kurizore të ekonomisë vendore. Në shumicën e vendeve në tranzicion
ndërmarrjet e vogla dhe të mesme kanë bartur barrën më te madhe te transformimit drejt
ekonomisë së lirë të tregut. NVM-të jo vetem që kanë krijuar vende të reja të punës, por
edhe kanë absorbuar fuqinë punëtore që ka mbetur pa punë gjatë transformimit të pronës
shoqërore/publike në atë private.

2.5.1. Ndikimi i Teknologjisë së Informacionit në Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme
në Kosovë
Teknologjia e informacionit ka pasur një ndikim të madh në të gjitha aspektet e jetës dhe
ekonomisë globale është duke kaluar nëpër një transformim rrënjësor. Teknologjisë së
informacionit ka shumë ndikimi i vërtetë në shumicën e industrive dhe në të gjitha aspektet
e ekonomisë, ndërkohë që bizneset vazhdojë të pësojë ndryshime të konsiderueshme.
Bizneset moderne nuk mund të funksionojnë pa ndihmën e teknologjisë së informacionit,
i cili është duke pasur një ndikim të rëndësishëm në operacionet e Ndërmarrjeve të Vogla
dhe të Mesme (NVM) dhe është pretenduar të jetë thelbësore për mbijetesën dhe rritjen e
ekonomive në përgjithësi. NVM-ve është duke tërhequr vëmendjen në vendet e zhvilluara
dhe në zhvillim si dhe në tranzicion vende (Riinvestinstitut, 2015). Ajo është e njohur
përgjithësisht se NVM luajnë një rol kyç në revitalizimin dhe zhvillimi i ekonomisë
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kombëtare në shumë vende dhe sidomos në kontekstin e Kosova. Është nxitjen e zhvillimit
të NVM-ve dhe rolit që sektori i NVM mund luajnë në promovimin e zhvillimit ekonomik
dhe social, duke krijuar mundësi për punësimit (Marmullaku, Hoxha & Ukaj, 2014). Këto
komponentë janë të përshkruara dhe të diskutohen, ndërsa më shumë hulumtime dhe
studime mbi miratimin e teknologjisë së informacionit së NVM në Kosovë janë propozuar
si është e nevojshme.

2.5.2. Rëndësia e teknologjisë së komunikimit në NVM
Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM) luajnë një rol të rëndësishëm në ekonomike
zhvillimin e një vendi. Disa teori të përpunuar në lidhje në mes të informacionit teknologji,
zhvillimi ekonomik dhe ndryshimi social. Pothuajse të gjithë janë dakord mbi rëndësia e
informacionit dhe teknologjisë së komunikimit miratimit në NVM, ndërsa rëndësia e
NVM-ve si motorë për rritjen ekonomike është i njohur në mbarë botën. Teknologjia e
informacionit, veçanërisht në internet ka një ndikim të rëndësishëm në Operacionet e
NVM-ve dhe është pretenduar të jetë thelbësore për mbijetesën dhe rritjen e vendeve të
Ekonomitë në përgjithësi dhe në veçanti NVM (Kaibori, 2001). Sidomos teknologjisë së
informacionit janë ndryshimin e ekonomisë dhe tradicionale të biznesit bëhen më të varur
nga të reja teknologjive. Krahasuar me teknologjitë e bizneseve tradicionale e reja
lehtësojnë rritjen e një interaktive, fleksibilitet, transaksionet e biznesit të lirë, si dhe
përmirësimin e interkonjeksionitme partnerët e biznesit dhe konsumatorët. Teknologjisë së
informacionit është të paturit e një të rëndësishëm (Mustafa, 1995).

Ndikimi në sektorin e vogla dhe të mesme të mesme (NVM), sidomos kurindustritë janë
në rënie, ose kur nivelet e papunësisë janë të larta. Në Kosovë NVM-të dhe zhvillimi i tyre
është duke tërhequr vëmendjen e shumë dhe tendencat moderne të biznesit dhe
informacionit. Përdorimi i teknologjisë janë duke u zhvilluar. Ky dokument vërejtur
ndikimin e teknologjive të reja në NVM (Riinvestinstitut, 2015). Focues është në
eksplorimin mundësitë që teknologjitë e reja paraqesin të NVM-ve. Ndërsa, qëllimi i
letrësishte për të treguar statusin e NVM-ve në Kosovë, në lidhje me përdorimin e
informacionit teknologji për avantazheve konkurruese si në tregjet vendore dhe
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ndërkombëtare. Së pari katë bëjë me konceptin e NVM-ve dhe informacionit akses dhe të
përdorin në NVM. Së dyti, është ka vazhdon me përshkrimin e NVM-ve në Kosovë dhe
infrastrukturë të TIK-ut. Përveç kësaj, thekson përdorimin e teknologjisë për qëllime
biznesi si një çështje urgjente.

2.5.3. Koncepti i NVM-ve dhe përdorimin i informacioneve
Teknologjitë e reja kanë një ndikim të madh në të gjitha aspektet e jetës dhe të shoqërisë
globale. Ekonomia është duke kaluar nëpër një transformim rrënjësor. Shoqëria po
ndryshon dhe ështëduke u bërë më e varur nga teknologjitë e reja, me një ekonomi ose
"ekonomi e dijes", ku dija dhe informacioni janë thelbësore dhe faktori kyç i prodhimit dhe
ku idetë, proceset, njohurive dhe informacionit janë pjesa e tregtisë në rritje në ekonominë
e dijes. Mënyrë që të jenë të suksesshëm NVM-tëduhen të kenë nevojë për informacion të
cilësisë së lartë dhe gjithmonë duhet të sigurojë superior vlera, më mirë se konkurrentët,
kur vjen puna për të cilësisa e çmimeve dhe shërbimeve (Pollard, 2015).
NVM shpesh shihen si jetike për rritjen dhe inovacionit të ekonomive të zhvillimit
ekonomik të vendeve që varen nga promovimet e sektorit të NVM-ve (Ramesey, Ibbotson,
Bell & Gary, 2003). Pas kësaj qëndron një njohje të përbashkët se NVM-ve të luajë një rol
të rëndësishëmdhe një rol kyç në rivitalizimin dhe zhvillimin e ekonomisë kombëtare në
shumë vende (Pollard, 2015), duke ofruar mallra dhe shërbime të ndryshme, duke formuar
një strukturë të ndarje së punës dhe zhvillimin e ekonomive dhe komunitetet rajonale
(Kaibor, 2001). Për më tepër NVM konsiderohen agjentë kyç të zhvillimit social dhe
ekonomik dhe janëgjithnjë e më shumë duke u bërë pjesa më vitale e ekonomisë që luajnë
një rol kyç nënxitjen e rritjes së produktivitetit, duke krijuar vende pune dhe reduktimin e
varfërisë.Nuk ka ndonjë përkufizim universal për produktivitetie NVM-ve. Qëllimin
OECD është përkufizimi i përbashkët të Organizatës për Bashkëpunim Ekonomik dhe
Zhvillim (OECD, 2002), e cila është e bazuar në shifrat e punësimit.
Ndërmarrjet e në vendin tonë ndahen sipas numrit të punësuarve, 1 – 9 të punësuar quhen
mikro ndërmarrje, 10 – 49 të punësuar quhen ndërmarrje të vogla, 50 – 249 të punësuar
quhen ndërmarrje të mesme dhe mbi 250 të punësuar quhen ndërmarrje të mëdha ose
korporata (Marmullaku, Hoxha & Ukaj, 2014).
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Globalizimi i ekonomisë botërore dhe zhvillimet teknologjike në dy dekadat e fundit kanë
transformuar shumica e pasurisë nga puna fizike në atë teknologjike. Njohuritë e bazuara
kanë rritur shumë vlerat e informacionit për shoqëri në tregtare duke ofruar mundësi të reja
biznesi. Ekonomia ka njohur vetëm dy faktorët e prodhimit: puna dhe kapital, ky është
ndryshimi. Informacion dhe njohuritë kanë zëvendësuar kapitalin dhe energjinë si pasuri
primare. Informacioni është bërë një burim kritik, një produkt tepër i çmuar me të dhëna
themelore për përparimin dhe zhvillimin. Informacioni është bër sinonim me pushtet.
Prandaj, i saktë, informacion të shpejtë dhe të rëndësishëm e konsiderohet të jetë thelbësore
për të NVM-ve. NVM-ve do të ketë nevojë, si sistemet efektive të informacionit për të
mbështetur dhe për të ofruar informacion të përdoruesve të ndryshëm. Sistemet e tilla të
informacionit do të përfshijnë ato teknologji që mbështesin vendimmarrjen, sigurojnë
ndërfaqe efektiv në mes të përdoruesve dhe teknologjisë kompjuterike dhe japin
informacion për menaxherët në çdo kohë kur i nevojiten atyre për operacionet e
ndërmarrjeve (Marmullaku, Hoxha & Ukaj, 2014).

2.5.4. NVM-të dhe infrastruktura e Teknologjisë së Informacionit
Në pjesën e fundit të shekullit XX dhe fillim të shekullit XXI, interneti dhe telefonat celular
ndryshuan jo vetëm fytyrën e komunikimit, por edhe i dha shtyrje rritjes ekonomike.
Teknologjia e informacionit është duke luajtur një rol kritik më bashkëkohore në shoqërinë
tonë. Ajo e ka transformuar tërë botën në një fshat global me një ekonomi globale.
Teknologjisë së informacionit i cili përfshin teknologjisë së informacionit dhe të
komunikimit ndikon organizatave në mënyra të ndryshme (Lucey, 2005). Vuri në dukje se
ka disa prova që teknologjia ka një efekt të rëndësishëm në strukturën e organizatës
(Wilkinson, 1982). Në mënyrë të ngjashme ka deklaruar që kompjuteri patjetër ndikon në
strukturën organizative dhe marrjen e vendimeve menaxheriale dhe i ndihmon firmave më
shumë fleksibilitet në zgjedhjen e strukturës organizative mundshme (Wilkinson, 1982).
Sot, shumica e njerëzve e kuptojnë se kompjuterët kanë pasur dhe vazhdojnë të kenë një
ndikim të rëndësishëm në jetën e tyre (Hicks, 1993). Informacioni teknologjik mundëson
popujt dhe ndërmarrjet për të kapur mundësitë ekonomike për t’i përmirësuar proceset e
biznesit duke rritur efikasitetin e procesit dhe produktivitetit dhe mundësitë për punësim
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dhe me kontribute për gjenerimin e të ardhurave dhe uljen e varfërisë. Lëvizjet e tanishme
në mbarë botën po na tregojnë se përdorimi i teknologjisë së informacionit do të jetë një
faktor i rëndësishëm për rritjen konkurruese të NVM-ve në tregjet globale dhe rajonale.
Rritje e forcës konkurruese presion NVM për të luftuar për tregje të reja, produkte të reja
dhe kanalet e reja të shpërndarjes. Këto lëvizje mjedisit mund të ballafaqohet vetëm nga
bizneset që kanë mbështetjen e cilësisë sistemeve të informacionit. I vetmi konkurrues
avantazh kompanitë dhe NVM gëzojnë procesin e tyre të inovacionit dhe
disponueshmërinë për nxjerrin vlera nga informacioni si burim. Siç u theksua më herët,
teknologjia e informacionit është teknologji që përdoret për të ruajtur, manipuluar,
shpërndajë ose të krijojnë informacion. Për më tepër, thuhet se për mes përdorimit të
teknologjisë së informacionit. NVM-të mund të fitojë nga zhvillimin e aftësive për
menaxhimin, burimet e informacionit intensive, gëzojnë shpenzimet e reduktuara
transaksionet, të zhvilluara kapacitetin për mbledhjen e informacionit dhe shpërndarjen në
shkallë ndërkombëtare dhe për të fituar qasje në rrjedhjen e shpejtë të informacionit
(Minton 2003).

Modelet e reja të biznesit dhe të tregut konfigurimi mundësohet nga teknologjia e
informacionit, duke përfshirë edhe procesin e biznesit, sigurojnë NVM-të me qasje në treg
të ri dhe të burimeve të reja të konkurences së avantazhit. Orientimi mund të vërehet edhe
në NVM e Kosovë dhe po inkurajon zhvillimi e sektorit të NVM-ve, si një mënyrë për të
diversifikuar ekonominë e Kosovës e cila ka në treg progres së konsiderueshëm.
Informacione dhe përdorimi i teknologjisë në NVM-të në Kosovë është zhvilluar shpejtë
për shkak të shumë prioriteteve ku bënë zbritje në kosto efektive, dhe promovimin
racionale, komunikim më të shpejtë, realizimi më shpejtë i produkteve dhe shërbimeve etj.
Në veçanti, teknologjisë së informacionit rritja dhe zhvillimi janë duke u nxitur nga sektori
privat dhe bizneset private. Rëndësia e adoptimit të teknologjisë informative në NVM-të
në Kosovë është i ilustruarme faktin se mesatarja e eksportit në vitin 2014 është më i lartë
në NVM-të që kanë adoptuar informacionet (Riinvestinstitute, 2015). Si rezultat i
teknologjisë së informacionit përdorimi produktivitetiti NVM-ve është rritur, kostoja e ulur
dhe cikli i jetës së produktit të shkurtuar. Për më tepër, në Kosovë u shënua rritje tendencë
pozitive të përdorimit të kompjuterit për tregu kërkime dhe planifikimit, për udhëheqjen e
34

prodhimit dhe për kontrollin e cilësisë. Miratimi i teknologjisë së informacionit në biznes
Kosovës në përgjithësi është një sfidë, veçanërisht nëse marrim parasysh që tregu kosovar
ka madhësi të kufizuar (Riinvestinstitute, 2015). Rëndësia bashkangjitur në miratimin e
teknologjisë informative të NVM-ve në Kosovë. Ekonomia është reflektuar edhe në rritjen
e numrit të studimeve që janë duke u ndërmarrë në këtë sektor. Megjithatë disa nga këto
studime kanë ndërmarrë vlerësimin e adoptional i teknologjisë së informacionit në NVM
dhe nuk i kanë trajtuar çështjet që lidhen në rritjen e konkurrueshmërisë së NVM-ve të në
tregun rajonal dhe ndërkombëtar.
Sektori joformal i cili është i madh për shkak të numrit të madh të emploes i zhytur si
pasojë e vendeve të punës dhe mundësive të pamjaftueshme në sektorin formal, është
hulumtuar dhe përgjithësuar gjerësisht. Për këtë arsye, Qeveria e Kosovës dhe donatoret
kanë qenë gjithnjë duke theksuar rolin kyç që sektori i NVM-ve mund të luajë në
promotivin ekonomik dhe social zhvillimin dhe po inkurajon bizneset në sektorin e
përgjithshëme dhe të NVM-ve në veçanti për të investuar në teknologjinë e informacionit
në mënyrë që për të arritur zhvillimin ekonomik qeveria si rezultat i përdorimit të
teknologjisë së informacionit, pjesa më e madhe aktivitetit në ekonominë duket se vijnë
nga firmat e vogla. Kompjuterët ndikojnë në mënyrë të konsiderueshëm së një firmë
organizon punët dhe merr vendimet e duhra (Wilkinson, 2002). Informacionet mbështeten
në përdorimin e teknologjisë së NVM-ve për të fituar përparësi konkurruese duke krijuar
vlera. Në kohen që jemi duke jetuar ne shumica e komunikimit transmetohet në mënyrë
elektronike (Nasha, 1998), kështu që zhvillimi i teknologjisë po i detyrojnë ndërmarrjet të
transformon biznesin e tyre në ato dixhitale.
2.5.5. Teknologjia e informacionit në produktivitetin e NVM-ve

Qëllimi i teknlogjisë së informacionit është nxitje e zhvillimit të sektorit së NVM-ve si një
mënyrë për të diversifikuar ekonominë e Kosovës. Informacione dhe përdorimi i
teknologjisë te NVM-të në Kosovë ka filluar përdorimi shumë i shpejtë. Por, pavarësisht
nga përmirësimi i infrastrukturës së teknologjisë informative në NVM-të dhe teknologjisë
së informacionit është preceptuar si kritike në krijimin e punësimit dhe të punës, krahasuar
me vendet e tjera të rajonit, ata mbeten prapa tyre. Si pasojë, niveli i tyre i përdorimit të
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teknologjisë së informacionit ka mbetur i ulët. Kjo situatë u atribuohet kryesisht shumë
faktorëve siç janë: mungesa e qasjes në kredi, informacion i pamjaftueshëm marrin
vendimin infomed, mungesa e ekspertizës, analfabetizmit digjital, kostoja e lartë e aksesit
në infrastrukturën e teknologjisë së informacionit dhe tatimeve të larta. Përdorimi i
teknologjisë së informacionit sot, NVM-të do të ketë rënda dhe fatale pasojat në të ardhmen
dhe do të nënkuptojnë rrezikun e mbetur prapa ekonomikisht me të gjitha implikimet që
kjo entials. Në veçanti, nëse marrim parasysh se teknologjia e informacionit paraqet një
faktor kritik të zhvillimit të ekonomisë në përgjithësidhe NVM-ve në veçanti (BerishaNimani, 2014). Kjo teknologji duhet të përdoret nga NVM në Kosovë, si një mjet i
fuqishëm për të marrë përparsitë konkurruese, të prodhuar produkte me vlerë të lartë të
shtuar dhe proceset me zhvillimin e strategjisë konkurruese brenda një biznesi, rajonal dhe
ndërkombëtar, të zbatojë programet për promovimin e integrimit të qëndrueshëm rajonal
dhe për të krijuar ambient të përçueshëm që do të stimulojë konkurrencën e NVM-ve në
mjedisin rajonal. Qeveria duhet të jetë e përfshirë në ofrimin e mjedisit për të mbështetur
dhe për të ndihmuar NVM-të për të përdorur më mirë teknologjinë e informacionit dhe për
të rritur vendet e konkurrencës, produktivitetit dhe rritjen përmes investimeve në
teknologjinë e informacionit, e-biznes dhe modele të reja të biznesit.
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Në ndërmarrjet tona nuk e dimë aq shumë se sa është duke u aplikuar teknologjia e
informacionit në produktivitetin e NVM-ve. Andaj përmes këtij punimi hulumtues do të
shikojnë se sa ka ndikim teknologjia e informacionit në produktivitetin e NVM-ve. Mjedisi
i biznesit vazhdon të ndryshojë, dhe menaxherët duhet të skanojnë në tërësi mjedisin para
së të vendosin për të investuar në sistemet e teknologjisë së informacionit. Është me rëndësi
të njihen faktorët kryesorë që ndihmojnë në korrjen e suksesit kur investojmë në
teknologjinë e informacionit. Ngritja dhe zhvillimi i hovshëm të ndikimit së teknologjisë
dhe sistemeve të informacionit në Kosovë, por edhe në vendet e tjera të rajonit e botës,
duhet ti kushtojmë vëmendje të veçantë ndikimit të teknologjisë dhe sistemeve të
informacionit në produktivitetin e NVM-ve në Kosovë. Mjedisi i NVM-ve vazhdon të
ndryshojë vazhdimisht, është me rëndësi të njihem me faktorët kryesorë që ndihmojnë
suksesin e NVM-ve.
Janë parashtruar katër hipoteza:
1. Supozohet se NVM-të në Kosovë nuk e shfrytëzojnë në mënyre efektive dhe efiçiente
teknologjinë e informacionit.
2. Teknologjia e informacionit mundëson qasje më të shpejt në informata dhe në një numër
më të madh të burimeve të informacionit, që si rrjedhojë mundëson komunikim më të mirë
afarist si në raportin biznes-biznes, ashtu edhe në atë biznes-klient.
3. Përdorimi i teknologjisë dhe softuerëve mundëson regjistrimin, përpunimin edhe
mirëmbajtjen më të lehtë të të dhënave në proceset biznesore.
4. Aplikimi i duhur i teknologjisë dhe informacionitmund të shton në mënyrë të
konsiderueshme efektivitetin dhe efiçiencën e kryerjes së punëve në procesin biznesor në
mënyrë konkurrente.
Nga këto hipoteza, do të gjëjmë fillimisht sa është produktiviteti i NVM-ve në Kosovë, sa
janë NVM-të efektive dhe sa janë efiçiente? Në këtë rast do të vërtetohej hipoteza si e
saktë.
Pastaj të rekomandon një metodologji të përdorimit të sistemeve të informacionit të cilën
e zhvillohet bazuar në njohuritë e krijuara nga literatura dhe nga rastet më të mira.
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4. METODOLGJIA
Analiza e pjesës hulumtuese do të bëhet duke kombinuar metodat kuantitative dhe
kualitative. Metodat kuantitative të hulumtimit përdoren për të shpjeguar fenomene me anë
të mbledhjes së të dhënave numerike që analizohen duke shfrytëzuar metodat bazike
matematikore, si psh. statistika. Kryesisht tentojnë të realizojnë parashikime lidhur me
çështjet e ndryshme tematike duke përdorur instrumente të ndryshme si teste, intervista,
eksperimente, anketa, etj.
Metodat kualitative të hulumtimit për nga natyra mund të jenë edhe induktive, që
nënkupton se hulumtuesi mund të konstruktoj teori apo hipoteza, shpjegime të ndryshme
dhe koncepte duke shfrytëzuar burimet nga hulumtimi i literaturës, nga intervistat, nga
teoritë bazë, etj.
Metodat teorike janë metoda kualitative që pretendojnë të eksplorojnë kuptimin, qëllimin
apo realitetin lidhur me temën e studimit, etnografi studime bazike teorike, fenomene të
ndryshme dhe rrëfime.

Figura nr. 8. Skema e hulmtimit
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5. REZULTATET DHE DISKUTIMET
5.1. Përshkrimi i hulumtimit

Ngritja dhe zhvillimi i hovshëm të ndikimit të teknologjisë dhe sistemeve të informacionit
në Kosovë por edhe në vendet e tjera në rajon e botë, ti kushtojnë vëmendje të veçantë të
ndikimit të teknologjisë dhe sistemeve të informacionit në produktivitetin e NVM-ve në
Kosovë. Pasi që ka një rendësi të veçantë “Ndikimi i teknologjisë dhe sistemeve të
informacionit në produktivitetin e NVM-ve”, unë do të mundohem që sa do pak të ja
kontributin tim rreth këtij hulumtimi, duke u bazuar në njohurit e marra gjatë studimeve
por dhe duke bërë hulumtime dhe krahasime të ndryshme me NVM-të në vendin tonë.
Mjedisi i biznesit vazhdon të ndryshojë, dhe menaxheret duhet të skanojnë në tërësi
mjedisin para së të vendosin për të investuar në sistemet e teknologjisë së informacionit.
Është me rëndësi të njihen faktorët kryesorë që ndihmojnë në korrjen e suksesit kur
investojmë në teknologjinë e informacionit NVM-të.

5.2. Qëllimi i hulumtimi

Qëllimet e këtij hulumtimi ka qenë, pasqyrimi i trendëve të zhvillimit të teknologjisë së
informacionit, ndikimi i teknologjisë së informacionit në produktivitetin e NVM-ve,
rëndësia e teknologjisë së informacionit si resurs strategjik në NVM-të me të cilin resurs
NVM-të mund të krijojë përparësi vendimtare ndaj konkurrencës në treg, identifikimi
teorik i përparësive dhe mangësive që i ofron teknologjia e informacionit, pajisjet e
teknologjisë së informacionit, të cilat mund të përdoren në Kosovë si komponentë e
rëndësishme në zhvillimin e NVM-ve, shpjegimi se si janë të ndërlidhur faktorët e
ndryshëm dhe se si NVM-të përmes investimit në IT dhe përmirësimi i shërbimeve të tyre.

5.3. Metodologjia e hulmtimit

U realizua një anketë me NVM të ndryshme në Kosovë duke i pasqyruar praktikat e tyre
për investimin dhe për aplikimin e teknologjisë dhe sistemeve të informacionit në Kosovë,
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sa preferohet investimi në teknologjinë dhe në sistemet e informacionit në ndërmarrje apo
afarizmin tradicional për zhvillimin e ekonomisë.

5.4. Ky hulumtim ka kaluar nëpër këto faza:

•

Grumbullimi i të dhënave,

•

Analiza e të dhënave dhe

•

Nxjerrja e rezultateve.

Ky hulumtim u bë me metodën kuantitativ (intervistimi me pyetje të mbyllna), hulumtimi
u krye në periudhën Maj 2016 – Qershor 2016, në territorin e Kosovë.
Kemi dhënë një pasqyrë krahasuese lidhur me teknologjitë e përdorura nga NVM-të dhe
përparësitë që ofron përdorimi i teknologjisë më të avancuar dhe në fund kemi dhënë edhe
rekomandimet.

5.5. Për realizimin me sukses të këtij hulumtimi u përdor metoda primare

Metoda primare e mbledhjes së të dhënave – mbledhja e të dhënave u bëhët përmes
instrumentit të anketës së drejtpërdrejtë. Anketimi ka qenë anonim dhe u kry në lokalet e
NVM-ve, aty për aty, në një kohë të përshtatshme për mbledhjen e të dhënave. Pyetësori i
anketës ka qenë i përbërë nga pyetjet e mbyllura, duke iu dhënë secilës pyetje alternativat
e caktuara.

5.6. Mostra

Në mostër kanë qenë të përfshira 50 biznese për intervestim, të përfshira në veprimtari të
ndryshme, për të parë ndikimin dhe aplikimin e teknologjive të informacionit në
produktivitetin e NVM-ve.
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Tabela nr.2. Përbërja e bizneseve të anketuara:
Përbërja e bizneseve të anketuara:
Nr:
6
4
3
3
2
3
2
2
3
3
3
1
3
1
2
3
1
1
2
1
1
50

Markete
Pompa të karburantit
Butikë
Kafiteri
Hotelri
Agjensione turistike
Bastore
Shitje dhe servisim i PC-ve
Teknikë të bardhë
Mobilieri
Dyqane të telefonave
Argjentari
Dyqane të këpucëve
Zdruthktari
Bujqësi
Ndërtimtari
Dyqane të Elktros
Zyre projektuese
Libraria
Mekanikët
Arsimi i lartë në Kosovë
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5.7. Rezultatet e hulmtimit
Informacione bazë
Pyetja 1
Prejardhja e burimeve financiare gjatë hapjes së ndërmarrjes tuaj

Të dhënat që janë paraqitur në figuren lidhur me pytjen. Prejardhja e burimeve financiare
gjatë hapjes së ndërmarrjes tuaj, 36% të intervestuesve kanë dhënë përgjigjëje se
ndërmarrjen e kanë hap me mjete vetanake, 33% e tyre me kredi bankare, 24 % hua (nga
familjarët) ndërsa 6% etj.
Sipas rezultateve të nxjerra del përfundimi se Prejardhja e burimeve financiare gjatë hapjes
së ndërmarrjes ka qenë kryesisht me mjete vetanake.
Tabelat nr. 3 – 35. Rezultateve të hulmtimit
Prejardhja e burimeve financiare gjatë hapjes së ndërmarrjes tuaj
Nr:
Mjete vetanake
24
Hua (nga familjarët)
16
Kredi bankare
22
Etj.
4
66
Prejardhja e burimeve financiare gjatë hapjes së
ndërmarrjes tuaj
40%

36%

35%

33%

30%

24%

25%
20%
15%
10%

6%

5%
0%
Mjete vetanake,

Hua (nga
familjarët)

Kredi bankare

Figurat nr. 8 – 41. Rezultateve të hulmtimit
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Etj.

Pyetja 2
A keni kredi ndonjë banke apo institucioni financiar

Siç shihet qartë në figurë se a keni kredi ndonjë banke apo institucioni financiar, 68% nuk
kanë kredi kurse 32% kanë kredi ndonjë bankë apo instucion financiar.
Sipas të dhënave që janë paraqitur në figurë se shumica e të intervistuarëve japin përgjigje
se nuk kanë kredi ndonjë bankë apo instucion finaciar.

Tabela nr. 4
A keni kredi ndonjë banke apo institucioni financiar
Nr:
16
34
50

Po
Jo

A keni kredi ndonjë bankë apo instucion financiar
80%
68%

70%
60%
50%

40%

32%

30%
20%
10%
0%
Po

Jo

Figura nr. 9
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Niveli funksional dhe përdorimi i SI
Pyetja 3
Sa i përdorni sistemet e informacionit në biznes

Sipas të dhënave që janë paraqitur në figurë se sa i përdorni sistemet e informacionit në
biznes ka qenë mjaft shumë 62% e të intervistuarët kanë dhënë këtë përgjigje, 34% një
mase i përdorin dhe vetem 4% nuk e përdorin sistemet e informacioneve në biznes.
Sipas kësaj që shihet në figurë se shumica e të intervistuarëve e përdorin mjaft shumë
sistemet e informacionit në biznesin e tyre.
Tabela nr. 5
Sa i përdorni sistemet e informacionit në biznes
Nr:
31
17
2
50

Mjaft shumë
Një masë
Nuk i përdorë

Sa i përdorni sistemet e informacionit në biznes
70%

62%

60%
50%
40%

34%

30%
20%
10%

4%

0%
Mjaft shumë

Një masë

Figura nr. 10
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Nuk i përdorë

Pyetja 4
Sa e përdorni kompjuterin
Kompjuteri është njëri prej pajisjeve që bizneset e përdorin ne punën e tyre, 4% janë
përgjigjur se nuk posedojnë fare kompjuter, 4% janë përgjigjur se nuk e përdorinin fare,
32% e përdorin deri një mase kurse 26% e përdorin mjaft shumë dhe 34% e të
intervestuareve e përdorin jashtzakonisht kompjuterin.
Sipas kësaj që shihet në figurë se shumica e të intervistuarëve e përdorin mjaft shumë
sistemet e informacionit në biznesin e tyre.

Tabela nr. 6
Sa e përdorni kompjuterin
Nr:
17
13
16
2
2
50

Jashtëzakonisht
Mjaft shumë
Një masë
Nuk e përdorë
Nuk e posedon fare

Sa e përdorni kompjuterin
40%
35%

34%
32%

30%
26%
25%
20%
15%
10%
4%

5%

4%

0%
Jashtëzakonisht Mjaft shumë

Një masë

Figura nr. 11
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Nuk e përdorë
Nuk e posedon fare

Pyetja 5
A e përdorni internetin

Interneti është i domosdoshëm vitet e fundit për punën e të gjitha bizneseve. Kështu 62%
janë pergjigjur se e përdorin mjaft shumë, 30% e përdorin një masë internetin në punën e
tyre dhe 4% e të intervestuareve nuk e posedojnë fare lidhje në internet!
Sipas të dhënave që janë paraqitur në figurë se shumica e të intervistuarëve japin përgjigje
se përdorin mjaft shumë internetin.
Tabela nr. 7
A e përdorni internetin
Nr:
31
15
4
50

Mjaft shumë
Një masë
Nuk e posedon fare

A e përdorni internetin
70%
60%

62%

50%
40%
30%

30%

20%
10%

8%

0%
Mjaft shumë

Një masë

Figura nr. 12
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Nuk e posedon fare

Pyetja 6
Sa e përdorni e-mailin për shërbime lidhur me biznesin

E-mailin në punën e tyre e përdorin kategori të caktuara të bizneseve, prej tyre 78% e
përdorin një masë e-mailin, 16% nuk e përdorin e-mailin në punët e tyre të përditshme dhe
6% nuk posedojnë fare fare email.
Sipas të dhënave që janë paraqitur në figurë se shumica e të intervistuarëve japin përgjigje
se një masë e përdorin e-mailin për shërbimet e biznesit.
Tabela nr. 8
Sa e përdorni e-mailin për shërbime lidhur me biznesin
Nr:
39
8
3
50

Një masë
Nuk e përdorë
Nuk e posedon fare

Sa e përdorni e-mailin për shërbime lidhur me
biznesin
90%
80%

78%

70%
60%
50%
40%
30%
20%

16%

10%

6%

0%
Një masë

Nuk e përdorë

Figura nr. 13
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Nuk e posedon fare

Pyetja 7
A keni ueb faqe të kompanisë

Ueb faqja është një prej mundësive që u ofron bizneseve hapësirë prezantimin e
marketingun virtual, gjithashtu mundësi tjera shfrytëzimi siç janë porosia e mallit,
rezervimi i biletave online, rezervimi i hoteleve etj. 62% e të intervestuareve nuk e
posedojnë ueb faqen për biznesin e tyre kurse 38% janë deklaruar se posedojnë ueb faqe të
kompanisë.
Sipas të dhënave që janë paraqitur në figurë se shumica e të intervistuarëve nuk posedojnë
ueb faqe në biznesin e tyre.
Tabela nr. 9
A keni ueb faqe të kompanisë
Nr:
19
31
50

Po
Jo

A keni ueb faqe të kompanisë
70%
62%
60%
50%
40%

38%

30%
20%
10%
0%
Po

Jo

Figura nr. 14
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Pyetja 8
A e shfrytëzoni web faqen për qëllime të biznesit

Ueb faqja është një prej mundësive që u ofron bizneseve hapësirë prezantimin e mirë të
punës së tyre. 100% e të intervestuareve e shfrytzojnë ueb faqen për biznesin e tyre kurse
0% janë deklaruar se nuk e shfrytzojnë ueb faqen për ndonjë qëllim tjetër.
Sipas të dhënave që janë paraqitur në figurë se shumica e të intervistuarëve se e
shfrytëzojnë ueb faqe për biznesin e tyre.
Tabela nr. 10
A e shfrytëzoni ueb faqen për qëllime të biznesit
Nr:
19
31
19

Po
Jo

A e shfrytëzoni ueb faqen për qëllime të biznesit
120%

100%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

0%
Po

Jo

Figura nr. 15
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Pyetja 9
A keni program të kontabilitetit

Programin për kontabilitet e përdorin mjaft biznese, në të cilën kontabiliteti udhëhiqet në
mënyrë klasike. Vetëm 68% janë shprehur se kanë program të kontabiliteti kurse 32% nuk
posedojnë fare program kontabiliteti.
Siç shihet në figurë se shumica e të intervistuarëve se kanë program të kontabilitetit në
biznesin e tyre.
Tabela nr. 11
A keni program të kontabilitetit
Nr:
34
16
50

Po
Jo

A keni program të kontabilitetit
80%
70%

68%

60%
50%
40%

32%

30%
20%
10%
0%
Po

Jo

Figura nr. 16
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Pyetja 10
A keni arkë fiskale

Bizneset janë të obliguara të paisen me arka fiskale. Kështu që 92% të bizneseve janë
deklaruar se posedojnë arkë fiskale, dhe 8 % nuk e posedojnë fare. Tani që e dimë se arkat
fiskale janë të obliguara për biznese, sigurisht do të ndikojë që edhe këto biznese që nuk e
posedojnë, duhet të pajisen me arka fiskale.
Sipas të dhënave që janë paraqitur në figurë se shumica e të intervistuarëve posedojnë arkë
fiskale në biznesin e tyre.
Tabela nr. 12
A keni arkë fiskale
Nr:
46
4
50

Po
Jo

A keni arkë fiskale
100%
90%

92%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

8%

0%
Po

Jo

Figura nr. 17
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Pyetja 11
A keni POS terminal

POS terminali pika e shitjes, ka një përdorim mesatare. Edhe pse bankat komerciale ofrojnë
këtë produkt për biznese që u mundëson të bëjnë pagesa. Bizneset në përgjithsi nuk e kanë
parë këtë produkt si të domosdoshëm, 56% kanë POS terminal këtë mjet për pagesa, 44%
nuk e posedojnë fare POS terminal. Siç shihet në figurë se shumica e të intervistuarëve
kanë POS terminal në biznesin e tyre.

Tabela nr. 13
A keni POS terminal
Nr:
28
22
50

Po
Jo

A keni POS terminal
60%
56%

50%
44%
40%
30%
20%
10%
0%
Po

Jo

Figura nr. 18
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Pyetja 12
Sa përdorni e-banking

E-banking përdoret vetëm nga një kategori e caktuar e njerëzve që kanë njohuri më të mira
për përdorimin e kompjuterit, internetit dhe janë të pasionuar pas mundësive të reja që
ofron teknologjia. Megjithatë 44% e tyre e përdorin e-banking, 32% nuk e përdorin dhe
14% nuk e posedojnë fare e-banking.
Sipas të dhënave që shihen në figurë shihet se shumica e të intervestuarëve e përdorin ebanking për shërbimet e biznesit tyre.

Tabela nr. 14
Sa përdorni e-banking
Nr:
22
16
12
50

E përdori
Nuk e përdori
Nuk e posedon fare

Sa e përdorni e-banking
50%
45%

44%

40%
35%
32%

30%
25%
20%
15%

14%

10%
5%
0%
E përdori

Nuk e përdori

Figura nr. 19
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Nuk e posedon fare

Niveli profesional dhe përfitimet nga SI
Pyetja 13
Cilat janë mjetet që i përdorni për ndërmarrjen tuaj për realizimin e marketingut

Për realizimin e marketingut ndërmarrjet përdorin mjete të ndryshme, 30% e tyre e përdorin
ueb faqen, 29% mediat elektronike, 16% broshura – katalogët, 13% pjesëmarrje në panaire
dhe vetëm 12% në media të shkruara.
Siç shihet në figurë se shumica e të intervestuarëve mjetet që i përdorni për realizimin e
marketingut është ueb faqja.
Tabela nr. 15
Cilat janë mjetet që i përdorni për ndërmarrjen tuaj për realizimin e
marketingut
Nr:
Ueb faqe
21
Mediat të shkruara
8
Mediat elektronike
20
Pjesëmarrje në panaire
9
Broshura – katalogët
11
69

Cilat janë mjetet që i përdorni për ndërmarrjen tuaj
për realizimin e marketingut
35%
30%

30%

29%

25%
20%

16%

15%
10%

12%

13%

Mediat të
shkruara

Mediat
Pjesëmarrje në Broshura –
elektronike
panaire
katalogët

5%
0%
Ueb faqe

Figura nr. 20
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Pyetja 14
Sa e kuptoni rëndësinë e sistemeve të informacioneve në produktivitetin e NVM-ve

Rëndësinë e sistemeve të informacioneve në produktivitetin e NVM-ve është shumë me
rëndësi ku 64% e të intervestuarëve kanë dhënë përgjigjen se e përdorin, 32% nuk e
përdorin dhe vetëm 4% nuk e posedon fare këtë rëndësi të sitemve informacioneve në
produktivitetin e ndërmarrjes së tyre.
Sipas të dhënave që janë paraqitur në figurë më poshtë shihet qartë se shumica e të
intervestuarëve e kuptojnë rëndësinë e sistemeve të informacioneve në produktivitetin e
NVM-ve.
Tabela nr. 16
Sa e kuptoni rëndësinë e sistemeve të informacioneve në
produktivitetin e NVM-ve
Nr:
32
16
2
50

E përdori
Nuk e përdori
Nuk e posedon fare

Sa e kuptoni rëndësinë e sistemeve të informacioneve
në produktivitetin e MVM-ve
70%
60%

64%

50%
40%
32%

30%
20%
10%

4%

0%
E përdori

Nuk e përdorë

Figura nr. 21
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Nuk e posedon fare

Pyetja 15
Cila është përvoja juaj në teknologjinë e sistemeve të informacionit në ndërmarrjen
tuaj

Teknolgjia e sistemeve të informacionit në ndërrmarrje është e rëndsishme jashtëzokonisht
shumë, 42% e të intervestuarëve kanë përvojë shumë të mirë në teknolgjinë e informaciont,
36% e mirë, 12% as e mirë as e keqe, 6% jo e mirë dhe 4% aspak e mirë.
Siç shihet në figurë se shumica e të intervistuarëve kanë një përvojë në teknolgjinë e
sistemeve të informacionit në ndërmarrjen e tyre.

Tabela nr. 17
Cila është përvoja juaj në teknologjinë e sistemeve të informacionit
në ndërmarrjen tuaj
Nr:
Shumë e mirë
21
E mirë
18
As e mirë as e keqe
6
Jo e mirë
3
Aspak e mirë
2
50

Cila është përvoja juaj në teknologjinë e sistemeve të
informacionit në ndërmarrjen tuaj
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

42%
36%

12%
6%
Shumë e mirë

E mirë

As e mirë as e
keqe

Figura nr. 22
56

Jo e mirë

4%
Aspak e mirë

Pyetja 16
Sa i çmoni sistemet e informacioneve në produktivitetin e NVM-ve

Sistemet e informacionit në produktivitenin e NVM-ve i çmojnë mjaft shumë me 64% të
intervestuarëve, 30% mesatarisht dhe vetëm 6% i çmojnë pak.
Sipas të intervestuarëve se mjaft shumë i çmojnë sistemet e informacionet në
produktivitenin e NVM-ve.
Tabela nr. 18
Sa i çmoni sistemet e informacioneve në produktivitetin e NVM-ve
Nr:
Pak
3
Mesatarisht
15
Mjaft shumë
32
50

Sa i çmoni sistemet e informacioneve në
produktivitetin e NVM-ve
70%
64%

60%
50%
40%
30%

30%

20%
10%

6%

0%
Pak

Mesatarisht

Figura nr. 23
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Mjaft shumë

Pyetja 17
Sa kanë ndikim sistemet e informacionit në arritjen e objektivave të ndërmarrjes
suaj

Të dhënat që janë paraqitur në grafikon lidhur me pyetjen. Sa kanë ndikim sistemet e
informacionit në arritjen e objektivave të ndërmarrjes suaj, 46% të intervestuesëve kanë
dhënë përgjigjëje se ndikimi i sistemeve të informacionit në arritjen e objektivave të
ndërmarrjes së tyre është çelësi i suksesit, 30% mjaft shumë, 16% mesatarisht ndërsa 8%
pak.
Sipas rezultateve të nxjerra del përfundimi se ndikimi i sistemeve të informacionit në
arritjen e objektivave të ndërmarrjes është çelisi i suksesit.
Tabela nr. 19
Sa kanë ndikim sistemet e informacionit në arritjen e objektivave të
ndërmarrjes suaj
Nr:
Pak
4
Mesatarisht
8
Mjaft shumë
15
Është çelësi i suksesit
23
50

Sa kanë ndikim sistemet e informacionit në arritjen
e objektivave të ndërmarrjes suaj
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

46%

30%

16%
8%
Pak

Mesatarisht

Mjaft shumë

Figura nr. 24
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Është çelësi i
suksesit

Të menduarit kritik-sistemor rreth SI
Pyetja 18
Sa mendoni që teknolgjia e sistemve të informacioneve ka ndikim në rritjen e
efiçiencës operacionale të ndërmarrjes suaj

Sipas të dhënave që janë paraqitur në figurë a mendoni që teknolgjia e sitemeve të
informacioneve ka ndikim në rritjen e efiçiencës operacionale të ndërmarrjes suaj 50% e
të intervestuarëve mendojnë shumë, 42% mesatarisht dhe vetëm 8% mendojnë pak.
Shumica e të intervestuarëve mendojnë që teknolgjia e sitemeve të informacioneve ka
ndikim në rritjen e efiçiencës operacionale të ndërmarrjes suaj shumë.
Tabela nr. 20
Sa mendoni që teknolgjia e sistemeve të informacioneve ka ndikim në
rritjën e efiçiencës operacionale të ndërmarrjes suaj
Nr:
Pak
4
Mesatarisht
21
Shumë
25
50

Sa mendoni se teknolgjia e sistemeve të
informacionit ka ndikim në rritjen e efiçiencës
operacionale të ndërmarrjes suaj
60%
50%

50%
42%

40%
30%
20%
10%

8%

0%
Pak

Mesatarisht

Figura nr. 25

59

Shumë

Pyetja 19
Sa mendoni se sistemeve të informacionit do të ndihmojnë në uljen e kostos së
biznesit

Pyetjes sa mendoni se Sistemeve të Informacionit do të ndihmojnë në uljen e kostos së
biznesit 52% e të intervestuarëve mendojnë mjaftë shumë, 38% mesatarisht dhe 10% pak
këto sisteme në ulje të kosotos së biznesit.
Këto të dhëna që janë paraqitur në figurë shumica e të intervistuarëve mendojnë se sistemet
e informacionit do të ndihmojnë në uljen e kostos së biznesit mjaft shumë.
Tabela nr. 21
Sa mendoni se sistemeve të informacionit do të ndihmojnë në uljen e
kostos së biznesit
Nr:
Pak
5
Mesatarisht
19
Mjaft shumë
26
50

Sa mendoni se sistemeve të informacionit do të
ndihmojnë në uljen e kosotos së biznesit
60%
52%

50%
40%

38%

30%
20%
10%

10%

0%
Pak

Mesatarisht

Figura nr. 26
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Pyetja 20
A mendoni se sistemet e infomacionit janë vlerë e shtuar në biznes

Të dhënat që janë paraqitur në figurë lidhur me pyetjen. A mendoni se sistemet e
infomacionit janë vlerë e shtuar në biznes 46% e të intervestaurëve janë përgjigjur jo, 38%
mendojnë po dhe 16% nuk kanë mendim.
Siç shihet në figurë se a mendoni se sistemet e infomacionit janë vlerë e shtuar në biznes,
shumica e e të intervestuarëve mendojnë jo.
Tabela nr. 22
A mendoni se sistemet e infomacionit janë vlerë e shtuar në biznes
Nr:
Po
19
Jo
23
Nuk kam mendim
8
50

A mendoni se sistemet e informacionit janë vlerë e
shtuar në biznes
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

46%
38%

16%

Po

Jo

Figura nr. 27
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Pyetja 21
Sa mendoni se sistemet e infomacionit ndikojnë në shtimin e fitimit të biznesit

Të dhënat që janë paraqitur në figurë se lidhur me pyetjen. Sa mendoni se sistemet e
infomacionit ndikojnë në shtimin e fitimit të biznesit, 56% të intervestuesve kanë dhënë
përgjigjëje mjaft shumë, 34% mesatarisht dhe vetëm 10% janë përgjigjur pak.
Sipas rezultateve të nxjerra del përfundimi se sistemet e infomacionit ndikojnë në shtimin
e fitimit të biznesit mjaft shumë.
Tabela nr. 23
Sa mendoni se sistemet e infomacionit ndikojnë në shtimin e fitimit të
biznesit
Nr:
Pak
5
Mesatarisht
17
Mjaft shumë
28
50

Sa mendoni se sistemet e informacionit ndikojnë në
shtimin e fitimit të biznesit
60%
56%
50%
40%
34%
30%
20%
10%

10%

0%
Pak

Mesatarisht

Figura nr. 28
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Pyetja 22
Sa mendoni se sistemet e infomacionit shtojnë vlerë për shërbimin/produktin për
klientin

Të dhëna që janë paraqitur në figurë se sa mendoni se sistemet e infomacionit shtojnë vlerë
për shërbimin/produktin për klientin, 36% e të intervistuarëve kanë dhënë përgjigjjen
mesatarisht, 34% mjaft shumë, 24% pak dhe 6% nuk shtojnë vlerë.
Në figurë shihet se shumica e të intervistuarëve mendojnë mesatarisht se sistemet e
infomacionit shtojnë vlerë për shërbimin/produktin për klientin.
Tabela nr. 24
Sa mendoni se sistemet e infomacionit shtojnë vlerë për
shërbimin/produktin për klientin
Nr:
3
12
18
17
50

Nuk shtojnë vlerë
Pak
Mesatarisht
Mjaft shumë

Sa mendoni se sistemet e informacionit shtojnë vlerë
për shërbimin/produktin për klientin
40%
36%

35%

34%

30%
25%

24%

20%
15%
10%
5%

6%

0%
Nuk shtojnë vlerë

Pak

Mesatarisht

Figura nr. 29
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Pyetja 23
A mendoni se sistemet e infomacionit ndikojnë në arritjen e klientëve të talentuar

Pyetjes a mendoni se sistemet e infomacionit ndikojnë në arritjen e klientëve të talentuar
48% e të intervestuarëve mendojnë shumë, 38% mesatarisht dhe 14% pak këto sisteme në
arritjen e klientëve të talentuar.
Këto të dhëna që janë paraqitur në figurë shumica e të intervistuarëve mendojnë se sistemet
e informacionit do të ndihmojnë në arritjen e klientëve të talentuar shumë.
Tabela nr. 25
A mendoni se sistemet e infomacionit ndikojnë në arritjen e klientëve
të talentuar
Nr:
Pak
7
Mesatarisht
19
Shumë
24
50

A mendoni se sistemet e informacionit në arritjen e
klientëve të talentuar
60%
50%

48%

40%

38%

30%
20%
14%
10%
0%
Pak

Mesatarisht

Figura nr. 30
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Menaxhimi Strategjik dhe SI
Pyetja 24
Cilën mënyrë të kominikimit me udhëheqëitë dhe kolegët e zbatoni

Mënyrën e kominikimit me udhëheqsitë dhe kolegët e zbatojnë me këto metoda nëpërmes
takimeve të drejtpërdrejta 36%, nëpër mes takimeve të rregullta 26%, nëpër mes telefonit
23% dhe nëpërmes E-mail-it 15%.
Shumica e të intervistuarëve e shfryetëzojnë këtë mënyrë të kominikimit me udhëheqsitë
dhe kolegët nëpër mes takimeve të drjtëpërdrejta.
Tabela nr. 26
Cilën mënyrë të kominikimit me udhëheqsitë dhe kolegët e zbatoni
Nr:
Takimeve të drejtpërdrejta
26
Takimeve të rregullta
19
Telefonit
17
E-mail-it
11
73

Cilën mënyrë të kominikimit me udhëheqsit dhe
kolegët e zbatoni
40%
35%

36%

30%
26%

25%

23%

20%
15%

15%

10%
5%
0%
Takimeve të
drejtpërdrejta

Takimeve të
rregullta

Telefonit

Figura nr. 31

65

E-mail-it

Pyetja 25
Cilat janë planifikimet e aktiviteteve të ndërmarrjes për vitet e ardhshme në
aspektin e teknologjisë së informacionit

Çdo ndërmarrje planifikon aktivitetet e veta për teknologjinë e informacionit, të
intervestuarit planifikojnë aktivitetet e tyre për teknolgji informative me 38% në rritjen e
numrit të pajisjeve, 34% investimet në pajisjet ekzistuese dhe me 28% ndërrimi i pajisjeve.
Në figurë shihet se shumica e të intervistuarëve mendojnë në rritjen e numrit të pajisjeve.
Tabela nr. 27
Cilat janë planifikimet e aktiviteteve të ndërmarrjes për vitet e
ardhshme në aspektin e teknologjisë së informacionit
Nr:
Investimet në pajisjet ekzistuese
17
Rritje e numrit të pajisjeve
19
Ndërrim i pajisjeve
14
50

Cilat janë planifikimet e aktiviteteve të ndërmarrjes
për vitet e ardhshme në aspektin e teknolgjisë së
informacionit
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

38%
34%
28%

Investimet në pajisjet
ekzistuese

Rritje e numrit të
pajisjeve

Figura nr. 32
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Pyetja 26
Si veproni kur bëni investime në teknologjinë e informacionit për t’i përdorur ato

Të dhënat që janë paraqitur në figurë lidhur me pytjen. Si veproni kur bëni investime në
teknologjinë e informacionit për t’i përdorur ato, 45% i përdorin në bazë të udhëzuesëve,
31% konsulltohen me ekspert të IT dhe 24% mbajnë trajnime.
Sipas rezultateve të nxjerra del përfundimi se bizneset kur bënjnë investime në teknologjinë
e informacionit ato i përdorin në bazë të udhëzueseve.
Tabela nr. 28
Si veproni kur bëni investime në teknologjinë e informacionit për ti
përdorur ato
Nr:
Mbani trajnime
15
I përdorni në bazë të udhëzuesëve
28
Konsultoheni me ekspert të IT
19
62

Si veproni kurë bëni investime në Teknologjinë e
Informacionit për ti përdorur ato
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

45%

31%
24%

Mbani trajnime

I përdorni në bazë të
udhëzuesëve

Figura nr. 33
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Pyetja 27
Kush është përgjegjës i teknologjisë së informacionit në ndërmarrjen tuaj

Në pyetjen kush është përgjegjës i teknologjisë së informacionit në ndërmarrjen tuaj të
intervestuarit kanë dhënë këto përgjigjje 42% pronari, 34% zyrtari i IT-së, 16% udhëheqësi
i IT-së dhe 8% menaxherët e departamnteve.
Sipas rezultateve të nxjerra del përfundimi se përgjegjës i teknolgjisë së informacionit në
ndërrmarrjet e intervestuar është pronari.

Tabela nr. 29

Kush është përgjegjës i teknologjisë së informacionit në ndërmarrjen
tuaj
Nr:
Pronari
21
Udhëheqësi i IT-së
8
Zyrtari IT-së
17
Menaxherët e departamenteve
4
50

Kushë është përgjegjës i teknolgjisë së informacionit
në ndërmarrjen tuaj
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

42%
34%

16%
8%

Pronari

Udhëheqësi i ITsë

Zyrtari IT-së

Figura nr. 34
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Pyetja 28
Sa iu ka kushtuar teknologjia e informacionit që përdorni në biznesin tuaj

Investimet në teknolgjinë e informacionit janë të nevojshme për çdo biznes se sa ju ka
kushtuar teknologjia e informacionit që përdorni në bizneset, 50% të intervestuarve ju ka
kushtuar 500-1000E, 32% të intervestuareve iua ka kushtuar 1000-5000E dhe 18% të
intervestuareve iua ka kushtuar mbi 5000E.
Sipas rezultateve që janë paraqitur në figurë shihet qartë se shumicës së bizneseve iu ka
kushtuar teknolgjia e informacionit 500-1000E.
Tabela nr. 30
Sa ju ka kushtuar teknologjia e informacionit që përdorni në biznesin
tua
Nr:
500-1000€
25
1000-5000€
16
Mbi 5000€
9
50

Sa ju ka kushtuar teknolgjia e informacionit që
përdorni në biznesin tuaj
60%
50%

50%

40%
32%

30%
20%

18%

10%
0%
500-1000€

1000-5000€

Figura nr. 35
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Pyetja 29
Sa ka ndikim teknologjia e informacionit në produktivitetin e ndërmarrjes suaj

Të dhëna që janë paraqitur në figurë se sa ka ndikim teknologjia e informacionit në
produktivitetin e ndërmarrjes suaj, 52% i rritë të dyjat paralelisht, 22% e rritë më shumë
efektivitetin e procesit të biznesit, 14% e rritë më shumë efiçiencën e procesit të biznesit
dhe 12% nuk ka ndonjë ndikim të madh.
Në figurë shihet se shumica e të intervistuarëve mendojnë se sa ka ndikim teknologjia e
informacionit në produktivitetin e ndërmarrjes suaj i rritë të dyjat paraleli.
Tabela nr. 31
Sa ka ndikim teknologjia e informacionit në produktivitetin e
ndërmarrjes suaj
Nr:
E rritë më shumë efektivitetin e procesit të biznesit
11
E rritë më shumë efiçiencën e procesit të biznesit
7
I rritë të dyjat paralelsiht
26
Nuk ka ndonjë ndikim të madh
6
50

Sa ka ndikim teknolgjia e informacionit në
produktivitetin e ndërmarrjes suaj
60%

52%

50%
40%

30%
20%
10%

22%
14%

12%

0%
E rritë më shumë E rritë më shumë
efektivitetin e
efiçiencën e
procesit të
procesit të
biznesit
biznesit

I rritë të dyjat
paralelsiht

Figura nr. 36
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Pyetja 30
Planifikimi i përdorimit të teknologjisë së informacionit në të ardhmen do të
fokusohet në

Në pyetjen planifikimi i përdorimit të teknologjisë së informacionit në të ardhmen do të
fokusohet në menaxhimin e burimeve njerëzore, hapësirës dhe teknolgjisë me 38%,
menaxhimin e financave dhe kontabilitetin 34% dhe zgjerminin strategjik të biznesit –
integrimin e biznesit në rrjete me 28%.
Sipas rezultateve të nxjerra del përfundimi se planifikimi i përdorimit të teknologjisë së
informacionit në të ardhmen do të fokusohet në menaxhimin e burimeve njerëzore,
hapësirës dhe teknolgjisë.
Tabela nr. 32
Planifikimi i përdorimit të teknologjisë së informacionit në të
ardhmen do të fokusohet në
Nr:
Menaxhimin e burimeve njerëzore, hapësirës dhe
19
teknologjisë
Menaxhimin e financave dhe kontabilitetin
17
Zgjerimin strategjik të biznesit – Integrimin e biznesit në
14
rrejet
50

Planifikimi i përdorimit të teknolgjisë së
informacionit në të ardhmen do të fokusohet në
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

38%
34%
28%

Menaxhimin e
burimeve njerëzore,
hapësirës dhe
teknologjisë

Menaxhimin e financave Zgjerimin strategjik të
dhe kontabilitetin
biznesit –Integrimin e
biznesit në rrejet

Figura nr. 37
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Partneriteti dhe rrjeti i bizneseve
Pyetja 31
A jeni i anëtarësuar në ndonjërën nga asociacionet e bizneseve

Të dhënat që janë paraqitur në figurë lidhur me pyetjen. A jeni i anëtarësuar në ndonjërën
nga asociacionet e bizneseve 56% e të intervestaurëve janë përgjigjur po dhe 46% janë
përgjigjur jo.
Siç shihet në figurë se a jeni i anëtarësuar në ndonjërën nga asociacionet e bizneseve
shumica e e të intervestuarëve janë përgjigjur po janë anëtarsuar në asocacione të biznesit.
Tabela nr. 33
A jeni i anëtarësuar në ndonjërën nga asociacionet e bizneseve
Nr:
Po
27
Jo
23
50

A jeni i anëtarësuar në ndonjërën nga asocacionet e
bizneseve
56%
54%

54%

52%
50%
48%

46%

46%

44%
42%
Po

Jo

Figura nr. 38
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Pyetja 32
Nëse po cilin asocacion të bizneseve jeni anëtarësuar

Të dhëna që janë paraqitur në figurë se nëse po cilin asocacion të bizneseve jeni
anëtarësuar, 49% të intervestuarve kanë dhë në përgjigjjen se janë të anëtarsuar në
Alenacën Kosovare të Biznesit, 33% të intervestuarëve kanë dhënë përgjigjjen se janë të
anëtarsuar në Odën Ekonmike të Kosovës, 11% të intervestuarëve kanë dhënë përgjigjjen
se janë të anëtarsuar në Odën Ekonmike Amerikane dhe 7% të intervestuarëve kanë dhë
përgjigjjen se janë të anëtarsuar në Odën Ekonmike Gjermane.
Në figurë shihet se shumica e bizneseve janë të anëtarsuar në asocacionin e biznesit
Aleanca Kosovare të Biznesit.
Tabela nr. 34
Nëse po cilin asociacion të bizneseve jeni anëtarësuar
Nr:
18
6
4
26
54

Odën Ekonomike të Kosovës
Odën Ekonomike Amerikane
Odën Ekonomike Gjermane
Aleancën Kosovare të Bizneseve

Nëse po cilin asocacion të bizneseve jeni antëarësuar
60%
50%

49%

40%
30%

33%

20%

10%

11%

7%

0%
Odën Ekonomike Odën Ekonomike Odën Ekonomike
të Kosovës
Amerikane
Gjermane

Figura nr. 39
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Pyetja 33
Cila është forma e komunikimit me asociacionin tuaj të biznesit në aspektin e
promovimit të partneritetit dhe produkteve/shërbimeve

Mënyra e kominikimit me asociacionin tuaj të biznesit në aspektin e promovimit të
partneritetit dhe produkteve/shërbimeve 48% bëhet përmes E-mailin, 37% nëpër mes
telfonit dhe 15% nga mediat tjera (social, të hapura, etj.)
Shumica e të intervistuarëve e shfryetëzojnë këtë mënyrë të kominikimit me asociacionin
tuaj të biznesit në aspektin e promovimit të partneritetit dhe produkteve/shërbimeve nëpër
E-mailin.
Tabela nr. 35
Cila është forma e komunikimit me asociacionin tuaj të biznesit në
aspektin e promovimit të partneritetit dhe produkteve/shërbimeve
Nr:
Telefoni
21
E-mailin
24
Mediat tjera (social, të hapura, etj.)
9
54

Cila është forma e kominikimit me asocacionin tuaj
të biznesit në aspektin e promovimit të partneritetit
dhe produkteve/shërbimeve
60%

50%
40%

48%
37%

30%
20%
15%
10%
0%
Telefoni

E-mailin

Figura nr. 40
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Mediat tjera (social, të
hapura, etj.)

Pyetja 34
Komente
Gjatë të intervesturëve kemi disa komentet ku kemi mësuar se saa ka ndikim teknolgjia e
informacionit në rritjen e biznesit tyre.
❖ Çdo sistem i informaciov të NVM-të është një bashkësi e integruar sistemesh, të cilat
janë të organizuara nëpërmjet linjave funksionale brenda një ndërmarrje.
❖ Një menaxhim i sitemeve të informacionit në produktivitenin e ndërmarrjet tona
financiar përfshinë nënsistemet që kanë të bëjnë me raportet financiare, analizën e
fitimit dhe të humbjes, analizën e kostos, përdorimin dhe menaxhimin e fondeve.
❖ Shumica e nënsistemeve funksionale ndajnë disa burime harduerike, të dhënat dhe
personelin.
❖ Sistemet e informacionit të NVM-të përfshijnë një zonë funksionale dhe janë për një
qëllim të të ndryshme.
❖ Një nga rolet e menaxherit të sistemeve të informacionit është të rrisë efiçiencën e
NVM-ve.
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6. KONKLUDIMET DHE REKOMANDIMET
Në bazë të qëllimeve të parashtruara për hulumtimin kam bërë shqyrtimet teorike, anketës
së organizuar me NVM-të për shkallën e përdorimit të pajisjeve dhe mundësive të
ndryshme që ofron teknologjia e informacionit, dhe rasteve të paraqitura të aplikimit të
teknologjisë së informacionit dhe sistemeve të informacionit në kompanitë e cekura dhe
krahasimi me kompanitë e ngjashme, mundësitë e reja që ofrojnë teknologjitë e përdorura,
të cilat janë paraqitur në materialin e mësipërm, janë vërtetuar hipotezat e parashtruara në
fillim kam nxjerr disa rekomandime:
•

Të aplikohet teknolgjia e informacionit në produktiviteni e NVM-ve.

•

Teknologjia e informacionit mundëson qasje më të shpejt në informata dhe në një
numër më të madh të burimeve të informacionit të NVM-ve.

•

Përdorimi i teknologjisë dhe softuerëve mundëson regjistrimin, përpunimin edhe
mirëmbajtjen më të lehtë të dhënave së NVM-ve.

•

Teknologjia e informacionit shton në mënyrë të konsiderueshme efektivitetin e
kryerjes së punëve në procesin e NVM-ve në mënyrë konkurrente.

•

Rritë cilësinë e punës si dhe zvoglon koston e shpënzimeve së NVM-ve.
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6.1. Skenari i tanishëm (gjendja aktuale)
Në Kosovë kemi një shkallë jo edhe aq të kënaqshme të përdorimit të teknologjisë së
informacionit dhe të sistemeve të ndryshme të informacionit, e cila është prezentë në
ndërmarrjet dhe veprimtaritë e ndryshme, por ka hapësirë të madhe të zhvillimit në këtë
drejtim duke përdor teknologjitë dhe mundësitë e ndryshme teknologjike të cilat ofrohen
sot. Shfrytëzimi i këtyre mundësive që i ofron teknologjia e informacionit, si pajisjet e
ndryshme teknologjike, softuerët e ndryshëm, është treguar se rritë efikasitetin e punës së
ndërmarrjes, duke ofruar nivel më të lartë të shërbimeve për klientët, shfrytëzim më të
mirë të resurseve të ndryshme që posedon NVM-të, si atyre teknike - teknologjike ashtu
edhe menaxhimit të punës së resurseve njerëzore, menaxhim më të mirë të kohës, kosto
më të ulët t shërbimeve etj. Përdorimi i softuerëve të ndryshëm mundëson ruajtjen dhe
përpunimin e të dhënave në formatin e kërkuar. Kjo i mundëson NVM-ve të ketë një
pasqyrë më të mirë të parametrave të ndryshëm të operimit, e gjithashtu edhe i mundëson
përdorimin e të dhënave për nevojat e ndërmarrjes në të ardhmen, si për planifikim,
eliminimin e mangësive të ndryshme të paraqitura, krahasimin e të dhënave të periudhave
të ndryshme etj.

Kompjuteri gjithashtu përdoret për punë nga disa prej bizneseve, dhe është bërë një mjet
shumë i nevojshëm komunikimi pune në jetën e përditshme. Gjithashtu ai zë vend shumë
të rëndësishëm në veprimtarinë e bizneseve. Sa i përket përdorimit të kompjuterit për
nevojat e biznesit vërehet se ka nevojë për një zhvillim në ketë drejtim sepse disa NVM
nuk e përdorin kompjuterin për biznesin e tyre e përdorin pak apo nuk e përdorin fare për
punë! Kjo reflekton nevojën për një trajnim më të mirë të stafit të NVM-ve për mundësit
dhe përparësitë që ofrojnë softuerët e ndryshëm në menaxhimin e të dhënave dhe
informacioneve të nevojshme për kompaninë. Përdorimi i internetit gjithashtu është mjaft
prezent nëpër NVM të ndryshme, por përdorimi efektiv për nevoja të punës duhet
gjithashtu të ketë një shtrirje më të madhe duke pasur parasysh mundësitë e mëdha që
ofron, sasinë e madhe të informacioneve që mund të gjenden, kryerjen e shërbimeve të
ndryshme të komunikimit, marketingut elektronik përmes uebit etj, gjë që ndikon, me
mundësitë që ofron, në punën e biznesit. Shtrirja e rrjetit të internetit është bërë pothuajse
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në të gjitha vendbanimet nëpër Kosovë e që është një përparësi madhe e komunikimit,
ndërsa konkurrenca në mes kompanive të ndryshme të cilat ofrojnë shërbimet e internetit
në tregun e Kosovës nëpër lokacione të ndryshme ka ndikuar që të kemi përdorim mjaftë
të gjerë dhe me një çmim mjaftë të arsyeshëm për klientët. Komunikimi me e-mail adresa
pothuajse është bërë pjesë e shumë qytetarëve, tani paralel me përdorimin e telefonit mobil
për komunikim, e-mail adresa gjithashtu paraqet një mënyrë shumë të mirë komunikimi,
me zyrtare që ofrojnë disa mundësi më të mira si formë e shkruar e komunikimit. Në
krahasim me komunikimin përmes telefonit komunikimi përmes e-mail adresës ka disa
përparësi si: mundësia për të dërguar e-malin e njëjtë të një numër më i madh i njerëzve,
mundësia për ta shtypur në kopje të fortë atë që është dërguar me e-mail nëse është e
nevojshme, mundësia që të dërgohet e-mail në çfarëdo kohe që nevojitet p.sh. kur te ne
është ditë në një pjesë të botës është natë dhe dërgimi i një letre përmes e-mailit nuk
paraqet problem as kosto, në krahasim me telefonin etj.

E-banking është njëra prej mundësive që ofrojnë bankat edhe në Kosovë. Kjo ofron
mundësinë që nga shtëpia përmes qasjes në internet, klientët të shikojnë xhirollogaritë e
tyre. Përdorimi i e-banking akoma është në një shkallë të ulët dhe nevojiten njohuri më e
mirë dhe besim më i madh në përdorimin e teknologjisë për të pasur një përdorim më të
madh. Është në rritje numri i NVM-ve që po përdorin mënyrën e komunikimit dhe
reklamimit përmes ueb faqes. Kjo ka bërë që të ketë një numër të bizneseve që merren me
dizajnimin dhe mirëmbajtjen e informacioneve të cilat publikohen në ueb faqet e NVMve. Megjithatë mund të themi se shumica e NVM-ve janë deklaruar se nuk posedojnë ueb
faqe, duhet të kemi një zhvillim më të madh edhe në ketë drejtim, sepse kjo është një
mënyrë shumë e thjeshtë e reklamimit dhe komunikimit me klientët. Përdorimi i arkave
fiskale për regjistrimin e hyrje daljeve nga bizneset nuk është e kënaqme, NVM-të janë të
obliguar të paisen me arka fiskale si të fillojnë punën pritet që NVM-të ta implementojnë
100% këtë që do të ndikojë në një pasqyrim më të mirë të veprimtarive së NVM-ve. Futja
ne përdorim të arkave fiskale 100% do t’i shtyjë bizneset që të kenë një zhvillim në
përdorim të teknologjisë, kjo mundëson një pasqyrë të shitjeve të NVM-ve, do të rritë
shkallën e pagimit të tatimeve nga bizneset etj.
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Përdorimi i POS terminaleve nga ana e NVM-ve është në rritje e sipër. Kjo nxitet më
shumë nga bankat dhe ndikon të ul koston e operimit me kesh, e gjithashtu në largimin e
rrezikshmërisë së mbajtjes së sasisë së madhe të të hollave në arkë, kthimin e monedhave
të imta për kusure etj. Përdorimi i Softuerëve të ndryshëm në punë ndikon drejtpërdrejt në
optimalizimin e proceseve të ndryshme të punës, shkurtimin e kohës, thjeshtimin e
procedurave, ofron pasqyra të ndryshme të vlerësimit te ecurisë së parametrave të
ndryshëm të punës se biznesit. Në bazë të anketës që kam zhvilluar me NVM, në
përgjithësi vlerësimi për shërbimet që ofron teknologjia e informacionit nga bizneset është
më e madhe se niveli i aplikimit, kjo mundëson që trendi i ngritjes së aplikimit të
teknologjisë te NVM-të të rritet vazhdimisht, duke përdorur mundësitë që ofrojnë llojet e
ndryshme të teknologjive për rritjen e mundësive për të zhvilluar biznesin.
Mosha e re e popullsisë në Kosovë është një resurs shumë i mirë për t’u trajnuar dhe
përshtatur kërkesave për shfrytëzimin e teknologjive, programeve dhe metodave të reja të
NVM-ve. Përdorimi i praktikave që janë treguar të suksesshme në aplikimin e teknologjisë
së informacionit dhe sistemeve të informacionit nga vendet tjera është një mundësi që
duhet të shfrytëzohet nga NVM-të kosovare, duke ju përshtatur kushteve dhe rrethanave
të ambientit tonë. Në mënyrë që t’i përmbush kërkesat e konsumatorëve në tregun e sotëm
biznesi duhet që vazhdimisht të përmirësojë efikasitetin e punës dhe inovacionit. Në këtë
rast përdorimi i mundësive të shumta teknologjike mund të jetë vendimtar për të qenë
konkurrent në treg dhe në konkurrencë me trendet e zhvillimit në përgjithësi.

6.2. Skenari i ardhshëm (i propozuar)

Bazuar në anketën që kam zhvilluar me bizneset, del se, prdorimi i shërbimeve që ofron
teknologjia e informacionit ende është në një shkallë më të ulët sesa mundësitë që ofrojnë
këto teknologji. Përgjithësisht, të anketuarit i vlerësojnë mundësitë që ofrojnë teknologjitë
e reja. Ky fakt jep shpresë se trendi i ngritjes së aplikimit të tyre do të vie duke u rritur
gjithnjë e më tepër, duke rritur kapacitetet afariste të NVM-ve të ndryshme në tregun tonë
dhe duke krijuar një përparësi në raport me konkurrencën.
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Përgjithësisht, anketa jonë tregon se, bizneset tona kanë nevojë për trajnim të stafit për
përdorimin e teknologjive më të avancuara të informacionit. Gjithashtu, përdorimi i
softuverëve të ndryshëm që mund t’i hyjnë në përdorim të ndërmarrjeve dhe do ta
lehtësonin dukshëm afarizmin e tyre si për shembull, programet e ndryshme për
kontabilitet, sipas anketës është shumë i vogël. Del se disa NVM nuk e posedojnë fare një
program të tillë që tregon se në këtë drejtim nevojitet një përmirësim i dukshëm nga ana e
bizneseve, ngase përparësitë e programeve të tilla janë mëse të qarta në lehtësimin e
afarizmit. Ueb faqja paraqet mundësi të mirë, sidomos për reklamim, por edhe qasje më të
lehtë të klientit në shërbimet dhe produktet e kompanive. Nga anketa del se shumica e
NVM-ve të anketuara nuk posedojnë ueb faqe të tyre, çka lë për të dëshiruar lidhur me këtë
formë moderne të prezantimit të kompanisë. Përdorimi

POS terminalit i cili do të

ndihmonte në përdorimin më të vogël të parave të gatshme dhe do të ndikonte përgjithësisht
në shtimin e shitjeve, nuk është në një masë të dëshirueshme. Ndonëse të shtyra nga bankat,
ndërmarrjet e shumta i ikin përdorimit të POS-it shkaku i provizioneve që bankat marrin,
por edhe të nevojës së madhe të posedimit të keshit, si pasojë e krizës së përgjithshme në
vend. Në disa raste, punëtorët deklaronin se nuk janë të trajnuar në përdorimin e aparatit të
POS-it, çka nënkupton se ndërmarrësit duhet që të trajnojnë stafin në këtë drejtim.

Pa dyshim se rezultati i anketës ku shumica nuk e kanë këtë shërbim, tregon për një shkallë
të ulët të aplikimit të kësaj mundësie të re në tregtimin e përditshëm. Edhe e-bankig si
produkt i bankave ka nevojë për një aplikim më të madh në afarizmin kosovar. Shumica e
NVM-ve nuk e përdorin e këtë produkt është një mangësi e madhe në kohën kur bankat
tona afariste të gjitha e ofrojnë një shërbim të tillë. Gjithashtu edhe kostoja e mirëmbajtjes
së këtij shërbimi është shumë e ulët. Kjo do të ndihmonte në kursimin e kohës së
ndërmarrësve dhe shpejtësinë e kryerjes së transfereve. Duket se mospërdorimi i këtij
shërbimi ndikohet edhe nga shkalla e ulët e përdorimit të kompjuterit në këto ndërmarrje.
Ndoshta shkallën më të ulët të përdorimit të teknologjisë së informacionit, (ndonëse bazuar
në anketë, e paraqet një përqindje më të lartë të përdorimit) është përdorimi i arkave fiskale.
Ndonëse të kushtëzuar nga autoritetet, përsëri aplikimi i tyre në biznes mbetet i ulët. Edhe
pse bizneset ankohen se këto pajisje janë të kushtueshëm për standardin e tyre, ato mbeten
pajisje të pazëvendësueshme në afarizmin e përditshëm. Me anë të përdorimit të tyre do të
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eliminohej mundësia e ikjes nga tatimi, që në planin afatgjatë paraqet një vështirësi edhe
për vetë ato ndërmarrje të cilat i ikin këtij detyrimi, e mos të flasim më për shtetin cili
përmes tatimeve duhet të jetë një garantë edhe për ndërmarrjet në fjalë dhe zhvillimin e
ekonomisë sonë në tërësi. Në fund mund të konstatojmë se, aplikimi teknologjisë së
informacionit në Kosovë ende mbetet për t’u përmirësuar apo për t’u dëshiruar. Duke pasur
parasysh moshën e re të popullsisë sonë dhe trendët e zhvillimit të teknologjisë, NVM-të
duhet të investojnë sa më shumë në këtë drejtim ngase në planin afatgjatë është mjaftë
fitimprurës. Kompanitë me një shkallë të këtillë të aplikimit të kësaj teknologjie të shekullit
21, nuk do të mund të jenë konkurrente as në tregun brendshëm e as në atë të jashtëm.
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8. APPENDIXES

Kolegji për Biznes dhe Teknologji
Fakulteti për Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi
Drejtimi: Menaxhment dhe Ndermarresi
Programi Master

PYETËSOR
NDIKIMI I TEKNOLOGJISË DHE SISTEMEVE TË INFORMACIONIT NË
PRODUKTIVITETIN E NVM-VE

Pyetësori u dedikohet të gjithë atyre që njohin mirë punë e ndërmarrjes ku punojnë apo
janë pronar.
Plotësimi i këtij pyetësori mund t’ju merr kohë rreth 10-15 minuta.
Të dhënat e juaja dhe të NVM-së tuaj mbesin plotësisht konfidenciale.

Udhëzimet mbi plotësimin e këtij pyetësori:
Ju lutemi, përdorni laps me ngjyrë të zezë apo të kaltër për të plotësuar pyetësorin;
Aty ku kërkohet vendosni shenjën X në kutitë përkatëse..
Në rast se dëshironi ta korrigjoni përgjigjen e dhënë paraprakisht, atëherë hijezoni
përgjigjen paraprake (X) dhe shënjoni përgjigjen që ju duket më e arsyeshme.
Në rast se kërkohet të plotësoni me numër, atëherë vendosni vetëm një numër për
kuti
Në rast se kërkohet të përgjigjeni me fjalë, ju lutemi përdorni vetëm shkronja të
mëdha.
Në rast se jeni të pasigurt për përgjigje të drejtë në disa nga pyetjet, atëherë ju lutem
jepni përgjigjen e cila ju duket më e arsyeshme dhe e drejtë.
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1. Profili i të anketuarit dhe NVM-së::
Emri dhe mbiemri
Emri i NVM-së
Numri i të punësuarave

Mosha

a) 1-9;
b) 0-49;
c) 50-149;
d) 150-249;
e) mbi 250
a) 0-1 vjet; b) 1-3 vjet; c) 4-6 vjet; d) 7-10 vjet; e)
11-15 vjet; f) më shumë se 16 vjet.
a) Pronar,
b) Drejtor,
c) Menaxher financiar,
d) Menaxher i Burimeve Njerëzore, e) Menaxher i
prodhimit, f) Menaxher i TI, e) Menaxher i Marketingut.
a) 18-29 vjet, b) 30-39 vjet, c) 40-49 vjet, d) mbi 50 vjet.

Gjinia

a) Mashkull,

Arsimimi

a) Shkollën fillore, b) Shkollën e mesme, c) Fakultetin,
d) Masterin,
e) Dokturaturen.
Telefoni:

Përvoja e punës
Pozita e të anketuarit

Informacionet:

b) Femër.

E-mail adresa:
Vendi:

Informacione bazë
1 Prejardhja e burimeve financiare gjatë hapjes së ndërmarrjes tuaj?
❑
❑
❑
❑

Mjete vetanake,
Hua (nga familjaret),
Kredi bankare,
Etj.

2 A keni kredi ndonjë banke apo institucioni financiar?
❑
❑

Po,
Jo,

Niveli funksional dhe përdorimi i SI
3 Sa i përdorni sistemet e informacionit në biznes?
❑
❑
❑

Mjaft shumë,
Një masë,
Nuk i përdorë.
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4 Sa e përdorni kompjuterin ?
❑
❑
❑
❑
❑

Jashtëzakonisht,
Mjaft shumë,
Një masë,
Nuk e përdorë,
Nuk e posedon fare.

5 A e përdorni internetin?
❑
❑
❑

Mjaftë shumë,
Nuk e përdorë,
Nuk e posedon fare.

6 Sa e përdorni e-mailin për shërbime lidhur me biznesin?
❑
❑
❑

Një masë,
Nuk e përdorë,
Nuk e posedon.

7 A keni ueb faqe të kompanisë?
❑
❑

Po,
Jo,

8 A e shfrytëzoni web faqen për qëllime të biznesit ?
❑
❑

Po,
Jo.

9 A keni program të kontabilitetit?
❑
❑

Po,
Jo.

10 A keni arkë fiskale?
❑
❑

Po,
Jo.

11 A keni POS terminali?
❑
❑

Po,
Jo.

12 Sa përdorni e-banking?
❑
❑
❑

E përdori,
Nuk e përdorë,
Nuk e posedoj.
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Niveli profesional dhe përfitimet nga SI
13 Cilat janë mjetet që i përdorni për ndërmarrjen tuaj për realizimin e
❑
❑
❑
❑
❑

marketingut?
Web faqe,
Mediat të shkruara,
Mediat elektronike,
Pjesëmarrje në panaire,
Broshura – katalogët.

14 Sa e kuptoni rëndësinë e sistemeve të informacionevenë produktivitetin e
❑
❑
❑

NVM-ve?
Pak,
Mesatarisht,
Mjaft shumë.

15 Cila është përvoja juaj në teknologjinë e sistemeve të informacionit në
❑
❑
❑
❑
❑

ndërmarrjes tuaj?
Shumë e mirë,
E mirë,
As e mirë as e keqe,
Jo e mirë,
Aspak e mirë.

16 Sa i çmoni sistemet e informacioneve në produktivitetin e NVM-ve?
❑
❑
❑

Pak,
Mesatarisht,
Mjaft shumë.

17 Sa ka në ndikim sistemet e informacionit në arritjen e objektivave të
❑
❑
❑
❑

ndërmarrjes suaj?
Pak,
Mesatarisht,
Mjaft shumë,
Është çelësi i suksesit.

Të menduarit kritik-sistemor rreth SI
18 Sa mendoni që teknolgjia e sistemve të informacioneve ka ndikim në rritjën
❑
❑
❑

e efiçiencës operacionale të ndërmarrjs suaj?
Pak,
Mesatarisht,
Shumë.
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19 Sa mendoni se Sistemet e Informacionit do të ndihmojnë në ulje të kostos së
❑
❑
❑

biznesit?
Pak,
Mesatarisht,
Mjaft shumë.

20 A mendoni se Sistemet e Infomacionit janë vlerë e shtuar në biznes?
❑
❑
❑

Po,
Jo,
Nuk kam mendim.

21 Sa mendoni se Sistemet e Infomacionit ndikojnë në shtimin e fitimit të
❑
❑
❑

biznesit?
Pak,
Mesatarisht,
Mjaft shumë.

22 Sa mendoni se Sistemet e Infomacionit shtojnë vlerë për
❑
❑
❑
❑

shërbimin/produktin për klientin?
Nuk shtojnë vlerë,
Pak,
Mesatarisht,
Mjaft shumë.

23 A mendoni se Sistemet e Infomacionit ndikojnë në arritjen e klientëve të
❑
❑
❑

talentuar?
Pakt,
Mesatarisht,
Shumë.

Menaxhimi Strategjik dhe SI
24 Cilën mënyrë të kominikimit me udhëheqsitë dhe kolegët e zbatoni?
❑
❑
❑
❑

Takimeve të drejtpërdrejta,
Takimeve të rregulla,
Telefonit,
E-mail-it.

25 Cilat janë planifikimet e aktiviteteve ndërmarrjes për vitet e ardhshme në
❑
❑
❑

aspektin e Teknologjisë së Informacionit?
Investimet në pajisjet ekzistuese,
Rritje e numrit të pajisjeve,
Ndërrim i pajisjeve.
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26 Si veproni kurë bëni investime në Teknologjinë e Informacionit për ti
❑
❑
❑

përdorur ato?
Mbani trajnime,
I përdorni në bazë të udhëzuesëve,
Konsultoheni me ekspert të IT.

27 Kush është përgjegjës i Teknologjisë së Informacionit në ndërmarrjen tuaj?
❑
❑
❑
❑

Pronari,
Udhëheqsi i IT-së,
Zyrtari IT-së,
Menaxheret e departamenteve.

28 Sa ju ka kushtuar Teknologjia e Informacionit që përdorni në biznesin tua?
❑
❑
❑

500-1000€,
1000-5000€,
Mbi 5000€.

29 Sa ka ndikim teknologjia e informacionit në produktivitetin e ndërmarrjes
❑
❑
❑
❑

suaj?
E rritë më shumë efektivitetin e procesit të biznesit,
E rritë më shumë efiçiencën e procesit të biznesit,
I rritë të dyjat paralelsiht,
Nuk ka ndonjë ndikim të madh.

30 Planifikimi i përdorimit të teknologjisë së informacionit në të ardhmen do
❑
❑
❑

të fokusohet në?
Menaxhimin e burimeve njerëzore, hapësirës dhe teknologjisë,
Menaxhimin e financave dhe kontabilitetin,
Zgjerimin strategjik të biznesit – Integrimin e biznesit në rrejet.

Partneriteti dhe rrjeti i bizneseve
31 A jeni i anëtarësuar në ndonjërën nga asociacionet e bizneseve?
❑
❑

Po,
Jo.

32 Nëse po cilin asociacion të bizneseve jeni anëtarësuar?
❑
❑
❑
❑

Odën Ekonomike të Kosovës,
Odën Ekonomike Amerikane,
Odën Ekonomike Gjermane,
Aleancen Kosovare të Bizneseve.
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33 Cila është forma e komunikimit me asociacionin tuaj të biznesit në aspektin
e promovimit të partneritetit dhe produkteve/shërbimeve?
 Telefoni,
 E-mailin,
 Mediat tjera (social, të hapura, etj.).

34 Komente dhe sugjerime:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________.

Data:__________________________
Nënshkrimi:_____________________

Ju falënderojmë për bashkëpunimin tuaj!
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